

## ১.


 কোথায় দেথ্থেছি এখন কিহুতেই মনে করতে পারনাম ন।। খাनिকकণ డেঠ্যা করে হান ছেড়ে দিয়ে आমি চোখ বক্ করে রেন্লनाম। কিছू একটা ঘটঢে এবং आমি জাनि ব্যাপারট। घট্বে কিত্ত সেটি कী आমার মন্नে পড়ছে না। आমি সেটি মনে
 সमয় आবার आমার চেতনা ফিরে आসতে থাক্ এবং आধো घুম आর आধো
 একরকম জ্োর করে ঢোখ খুল্লে তাকালাম, চতুল্েেণ ক্ক্রিনটিত্তে একটি নীন গহের




 निজের অজান্তে দूই হাত বুকের কানে টটেে आনতে গিয়ে आবিষার করনলাম

 মशাচরীকে गীতन घরে ঘूম পাড়িয়ে ব্রাখা হয়েছে। পৃথিবীর কাছে পৌছানোর পর आমাদের জাগিয়ে দেবার কथा। आমরা নিক্যই গন্ত্য্য স্থলে পৌছে গেছি, তাই आমাদের জাপির্রে তোনা שক্乛 হয়েছে।
 বসার একটা অমানুষিক ইচ্মাক প্রাণপনে নিবৃত করেরে জাি ক্যাপসুলের ভিতরে


 করার জাগ आমাকে এই ক্যাপসুল থেকে বের হতে দেয়া হরে না জেনেও आমি কিষूতেই ভিতরে চূপচাপ তয়ে থাকতে পার্রছিলাম না।

তয়ে থাকতে থাকতে যথन आমি ধৈর্যের প্রায় লেষ সীমায় পৌহুছি ঠিক তথন ক্যাপসুলের ঢাকনাটি সরে গেল। আমি সাথে সাথে ক্যাপসুন থেকে বের হয়ে এলাম। নিও পলিমারের সৃশ্ম একটা आবরণে শরীরকে ঢেকে आমি নগ্ন পদে শীতল মেঝেতে হেঁটে কেন্দ্রীয় ভন্টের বাইরে এসে দাড়ালাম। গোলাকার দরজার কাছে ভাবলেশহীন সুখে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিন, आমাকে দেখে জোর করে মুখে একটা হাসি টেনে এনে বলল, কিহা, শীতল ঘর থেকে তোমার জাগরণ অভ হোক।

आমি মানুষটার দিকে তাকালাম, এরকম याন্ত্রিক গলায় যে এধরনের একটা অর্থহীন কথা বলতে পারে সে নিচয়ই মানুষ নয়, সে নিচয়ই একজন রবোট। সে यमि মানুষ নাও হয় তবু তার কথার উত্তরে আমার কিছू একটা বলা উচিৎ কিন্তু আমার অর্থহীন সষ্ঠাষণ পান্টা-সষ্ষাষণ করার ইচ্ছে করল না। आমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, आমরা की পৃথিবীর কাছাকাছি চজে এসেছি ?

মানুষটl শুन্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাক্কিয়ে জিজ্ঞেস করন, পৃথিবী ?
ফ্যা, পৃথিবী ।
आমि জাनि ना।
पুমি কি রবোট ?
মানুষটির চোথে এক ধরনের ক্রোধের ছায়া এসে পড়ল। আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, आমি রবোট না মানুষ সেটি তর্রুদ্পৃর্ণ ব্যাপার নয়। আমাকে


আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের কৌতুক অনুভব কর্রলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে কী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ?

আজকে শীতল ঘর থেকে যারা বের হবে তাদের সবার বায়ো নিয়ন্তণের ব্যবস্থ৷ করা। কমিশनের সামনে হাজির করা।

কিসের কমিশন ?
সেট। তুমি সময় হলেই দেখবে।
आমি আবার মানুষ়টার দিকে তাকালাম, এটি নিষয়ই একটি রবোট, মানুষ रলে যে প্রায় এক শতাক্לী শীতল ঘরে ঘুমিয়ে থেকে জেগে উঠেছে তার সাথে এরকম রুएक গলায় কथा বলত ना। आমি একটl निঃপ্বাস ফেলে বললাম, চল তাহলে, आমাকে নিয়ে যাও, যেখানে তোমার নেবার কथা।

মানুষটি বলল, এস।
আমি তার পি巨ू পিছू হাঁটতে থাকি। মানুষটি হেঁটে যেতে শেতে অন্যমনষ্ক ভাবে তার घাড়ে একবার হাত বুলায়। এটি তাহলে রবোট নয়, মানুষ- রবোটকে কখনে। তাদের শরীর চুলকাতে হয় না।

বায়ো নিয়ন্র্রণ ব্যাপারটি যত জটিল হবে ডেবেছিলাম সেটা মোটেও তত জটিল হল না। চতুক্েেণ একটা দরজার মতো জায়গা দিয়ে আমাকে নগ্ন দেহে হেঁটে
 সবরকম ઉৈৈिব তथ্য মহাকাশयानের মৃল তথ্যকেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করে ফেনল। পুরো তথ্য বিশ্লেষণ করততে কয়েক সেরেক্ সময় লাগन এবং পায় সাথে সাথেই आমার শরীর कয়েক ধরনের প্রতিষেষক দিয়ে পাশের্র घরে পাঠিয়ে দেয়া হল। এथানে आমার মচ্তিষ্কে ক্ষ্যান কর্木া হন, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা পরিসাপ করার্র এই
 आমার পরিচিত একজন অসাধারণ প্রতিভাবাन গণিতবিদ, ব্যক্তিগত জীবনে বে একট থাপছাড়া ধরনের- প্রতিবার এই মত্তিক ক্যান যন্ত্রের সামনে গবেট হিসাবে প্রমাণিত रয়ে এসেছে। এই যঙ্গটি অবশ্যি আমার সশ্পর্কে থুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছে বলে মনে হন, काরণ यন্ত্রणित্র পিছনে যে কমবয়সী সুन্দরী মেয়ে কিংবা রবোটটি বসে রয়েছে সে রিপোর্টটি লেথে চমকে উঠে আমার দিকে তাকান- আমি তার চোひে একধরনের অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেলাম। आমার চেহাত্র খুব
 आবিষার কন্নতে চায়।

বায়ো নিয়স্রণ ঘর থেরক বের হয়ে आমি একটা ছোট হলঘরে হাজির হলাম। সেঈানে आরামদায়ক চেয়ারে জना বিলেক নাनাবয়সের মানুষ গা এলিয়ে বসে आছে। आমি घরে ছুকতেই সবাই घুরে आমার দিকে তাকাল এবং মধ্যবয়সী
 দিতে পারি।

आমি সবাইকে লচ্ষ করতে কর্রতে একটা याি চেয়ারে বসে পড়নাম। চেয়ারঈলি দেঋতে यত आাহামদায়ক বসতত সেরকম নয়, ইচ্ছে করেই निক্য় এভাবে তৈরি করা হয়েছে। মনে হয় आমাদের खর্পুরি কোনো তথ্য দেয়া হবে, তাই বেশি আরামম ঠেলে দিতে চায় না, একটু তট স্থ রাথতে চায়। মধ্যবয়়সী มানুষটি হেঁটে হেંটে ঘরের মাঝখান যেতে যেতে বनল, প্রতিদিন শীতল ঘর
 ক্কেলে ছয় এর বেশি তাদেরকে এই ঘরে आানা হয়। মত্তিক স্ক্যান করার পদ্ধতিটি এখনো পুরোপুর্রি আয়রে आনা হয় নি। মাबে মাखে ভুन করে বুক্ধিমাन মানুষের
 বুফ্জिমাত্ত निनীষ ক্কেলে ছয়ের বেশি ধরা পড়েছে তার্রা কথনো নির্রোষ প্রমাণিত হয় नि। কাखেই এই घরে তোমর্গা याরা आাহ তারা সবাই নিকিত্ডাবে অত্যतु বুদ্ধিমান- आমার কাজ সে কারণে খুব সহজ।

সाมनের मिকে বসে थाকা একজन তরল গলায় বनन, তোমার काबটा को ?
আমার কাজ তোমাদেরকে তোমাদের পরবর্তী দায়িত্রের জন্যে মানসিকভাবে প্রত্থুত কব্রা। তোমরা সবাই শীতলघরে ঘুমিয়েছিলে এবং তোমাদের্ন বলা হয়েছিল

পৃথিবী নামক গ্রহটার কাছে পৌছানোর পর তোমাদের জাগিয়ে তোলা হবে। পৃথিবী এখनে। অর্বশতাপী বеসর দূরে, ঢোমাদের এখনই জাপিয়ে তোলা হয়েছে, তার পিছনে নিচ্য়ই একう কারণ রয়েছে। কারণটা कী ?

आমার পাশে <সে থাক অক্ষকে চেহোরার একটা মেয়ে বনন, আমাদের সেটা অनूমান করত্তে হবে ?
 नা। এটি গোপন কিছু নয়, কিত্তু তুমি যেহেতু প্রশ্ন করেছ্ আমার একদু বাত্তিগত কৌতুহল হচ্ছে। তুমি কি কিছ্ম অনুমান করছছ ?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। বলল, आँ্য।
আমরা কি সেট ৃনতে পারি ?
অব্িি পার। আমার ধারণা সত্যিকার কারণঢি ভেন আমরা জানতে না পারি সেজন্যে তুমি আমাদূর বিজ্রান্ত করার উफ্দেশ্যে এখন মিথ্যে একটা কারণের কথা বলবে।

মেয়েটার কथা ৫নে আমরা সবাই উচ্চঃষ্বরে হেসে উঠনাম, মধ্য বয়শ্ক মানুষঢি হাসল সবচেট্যে জোরে। সে হাসতে হাসতেই বলল, এই মহাহাশযানের নিয়़্তণের পুরো ব্যাপারটি এত জটিল ভে তোমার ধারণা সত্যি হবাহ পুরোপুরি সষ্ষাবনা রল্যেছে। তবে आমি তোমাদের নিচয়ত দিচ্ছি, आমি তোমাদের यদি মিথ্যে একটা কারণের কথাও বলি সেটা সতি জেনেই বনব। মানুষকে যখন বিল্রান্ত কন্নার প্রর্যোজন হয় তथন রবোটকে ব্যাহার. করা হয়। आমি রবোট নই, জনজ্যাত্ত মানুষ।

সামনের দিকে বসে थাকা একজन মানুষ বলল, ঠिক आছে, এঋन তাহलে কারণটা শোনা যাক

মব্যবয়ষ্ক মানুষটি্র মুখ একটু গভ্টীর হয়ে আসে। সে কীডাবে কথাটা বলরে সষ্ঠবত সেটা মনে মনে একটু ऊছিয়ে নিয়ে বনল, এই মহাহাশयानটি প্রায় এক শতাদী আগে যथन পৃথিবীর দিকে রওना দিয়েছিন তथन পরিকল্পনা করা হয়েছিন পৃথিবীর কাছকাছি এসে आমাদের সবাইকে জাগিয়ে তোনা হবে। সে ভাবেই এই অडियान چত্ত रয়েছিলি। বেশির ভাপ মহাকাশচারী শীতল घরে घूমিয়েছিল অল্প কিছू ক্রু পালা করে মহাকাশयाনের রক্কণাবেক্ষণের দায়িত্ত পালन করছ্লি। তোমরা निষয়ই জান মহামতি গ্রাউল যথন এই মহাকাশযানটি তৈরি করেছিলেন তথन সেটিকে সৃষ্ট জগত্র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি হিসেবে চিহিত করা হয়েছিল। মানুষের কোনো নিয়্ত্রণ ছাড়া এটি মাহকাশ পারাপার করতে পারে।

আমর্রা মাथা নাড়লাম, মহাকাশচারী হিসেবে এই মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফिরে याওয়ার জन্যে आমরা যার্রা স্বেশ্ফায় নাম লিথিয়েছিনাম তাদেরকে নানাভাবে এই তথ্যখলি অনেকবার দেয়া হয়েছে। এই মহাকাশयানের পরিকম্পনা করেহিলেন আউল নামের একজন মানুষ, তাকে সবসময় মহামতি গাউল বলা হয়। জনশ্র刀তি

রয়েছে মহামতি গাউল বিকলাঋ, তার চোখ কান বা অন্যকোন ইন্দ্রিয় নেই, তিনি সরাসর্রি সংরেদন জাতীয় यत্র্র দিয়ে বাইরের জগতের সা়্থ যোগাযোগ করেন। তিनि কোথায় थাকেন সেটি কেউ জানে না। তিनि কি বেঁচে आছেন না মারা গেছেন সেটিও কেউ জানে না। মহামতি आউল নিয়ে बে পরিমাণ রহসোর জন্ম দেওয়া হয়েছে যে আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটি কাল্পনিক। গাউল নামে কোনো মানুম কখनো ছিন ন।। এটি কিছू थ্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং কিছू শক্তিশাनী কम्পিউটার জাতীয় यন্త্রে একধরননের সুষম উপস্থাপন।

 পৌছাতে কর্কু করেছি হঠাৎ করে অবহ্থার পরিবর্তন হল। পৃথিবী থেকে আমাদের কাছে কিছ্ সং্বাদ পৌছত 飞্তু করল।

आমার পাশে বসে থাকা ঝকঝকে চেছোরার মেয়েটি বলল, कী ধরনেন্ সং্বাদ ?
अত্তत निड़ीश ধরনनে সং্বাদ। পৃথिবীর ফসল তোলা হচ্ছে। পাनि সরনব木াহ
 করা হচ্ছে। নৃতन ধরনের आত্তঃগ্যালাষ্টিক বোগাব্যাগ ব্যবश্থা স্থাপিত হচ্ছে- এই ধরন্নে সংবাদ। आপাতঃ দৃষ্ঠিতে এই সংবাদখলির মাবে এতটুকু বৈচিত্র নেই। কिম্ूু মহাকাশयানের তথ্য বিশ্লেষণের বে সমস্ত উপায় রয়েছে সেখলির মাঝে এই তথ্যখলি সরবরাহ করে একঢি অত্যত্ত বিচিত্র জিনিস आবিক্কার করা হয়েছে।

মধ্যবয়ক মানুষটি ইচ্দে করে এক মুহূর্ত্রে জন্যে থামল এবং বেশ কয়েকজন এক সাথে জিজ্ঞেস করল, को জিनिम ?

দেখা গেছে সমतু পৃথিবী একটो ভয়াবহ গোলযোপের মুথোমুথি এসে



পিছনের দিকে বসে থাকা বুড্ডে মডেে একজন মানুষ বলন, आমি তোসার কथा ঠिक বুঝতে পারলাম না- निड़ীহ কিছू সং্বাদ থেকে লেটা কেমন করে বোঝা সষ্ভব?

आমার পাশ্শ বসে थাকা মেয়েটি মাথা নেড়ে বলन, সষ্ষব হতে পারে। यमि দেখা যায় একটি ঘটানা ঘটছে অন্য आরেকটি ঘটনাকে উপনক্য করে আর সেই ঘটনাত্ি একটি আরেকটাকে সাহাय্য না করে ক্ষতি কনছে-

 यमि হয় ইচ্মকৃত- তাহলে आমাদের সন্দেহ করার কারণ র্রয়েছে। এমনিতে आমাদের কাছে সেই তথ্যఱলি অর্থইীন কিষ্ুু यদি সেখলি বিশ্নেষণ করা যায় তথন সেЖनि হঠঙৎ করে খুব जর্থবহ হয়ে ওঠ।

आমি তীক্क দৃষ্টিতে মধ্যবয়ক্ক মনুষটির দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ করে

आমার মনে হল আমি একটু একটু বুঝত্ পারছি সে কী বলতে চাইছে। একটু ইতত্তত করে শেষ পর্যত্ত গলা উচিয়ে জিজ্ঞে কর্নলাম, এই মহাকাশयान याরা নিয়্য়্রণ করছছ তাদের ধারণা आমরা এই পৃথিবীতে বাস করার অনুপয়ুত্ত ?

মধ্যবয়ক্ক মানুষটি आমাহ প্রশ্ন তনে খুব অবাক হয়ে গেল, কিছू একটা বলঢে याप्शिন आমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্জেস করলাম, जোমার कী ধারণা পৃথিবীতে মানুমেরা যেরকম হানাহানি করেছ্ आমাদের এই মহাকাশयানে ঠিক সের্কম शানাহানি ৩রু করতে হবে, यেন আমরা যখন পৃথিবীতে পৌছাব তথন कী করতে रबে आমাদেরকে বলে দিতে হবে না ?
 ভাবে কিত্তু কথাঢি সত্তি। आমি একট্ম অনাভবে বনতে যাত্হিলাম।

आমার পাশে যে बেয়েটি বসেছিল সে আমার দিকে কৌতুহনী চোথে
 याण्शिल ?

आমি বলতে চাইছিলাম শে আমরা শে গ্রহ থেকে এসেছি সেই গ্রে একটা নৃতन ধরন্নে সমাজ ব্যবস্থ গড়̣ উঠেছছ। বে কারণেই হোক আমাদের গ্রহে র্রকজन মানুষ অना মানুষকে অনেক বেশি বিশ্ধাস করে, আমরা একে অন্যের উপরে অनেক বেশি নির্ভর্নশী। आমরা যथन পৃথিবীত পৌছাব পৃথিবীর সমাब ব্যবছ্ছায় নিজেদের খাপ খাওয়াত্ পারব না। অপরিচিত অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে আমাদের সমম্ত শক্তি নিなশেষিত হয়ে यাবে-

आমি মধ্যবয়ষ্ক মনুষটির দিকে তাকিরেে নিজের ভিতরে এক ধরনের ক্রোধ
 কथনো কাউকে বিল্রান্ত করতে হলে এই ধরনের কथা বলতে হয়। কেন লে आমাদের বিল্রাত্ত করতে চাইঢে ? आমি তীক্ন দৃষ্টিতে মানুষটার দিকে তাকিয়ে র্ৰলাম, ハে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, आমরা শে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এসেছি লেখানে কোনো নেতৃত্ড নেই। आমাদের কার কী দায়িত্ নিষুত্তাবে ব্যাথ্যা কর্গা আரে- সবাই নিজের দায়িত্ পালन করে যাই এবং পুরো সমাজ ব্যবত্থা এগিয়ে যায়। এই মুহুর্তে বে পৃথিবী आমাদের জন্যে অপেক্মা করহে সেথানে সমাজ-ব্যবস্থ অन্যরকম। সেখানে সমস্যার জন্ম হলে অকজনকে নেত্তু নিয়ে তার সমাধাन করতে হয়। আমাদের পৃথিবীতে যাবার আগে সেটা শিখতে হবে।

आমি শীতन গनाয় বनलाম, সেটা आমরা कীভাবে শিখব ?
মধ্যবয়ক্ক মানুষট্কেকে কেমন ভেন অসহায় দেখায়, লে একধরনের ক্নান্ত ঢোথে
 লেটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

की बनलে ?

য্যা। এই বিশাল মহাকাশयान, এর দশ হাজার অধিবাসী প্রায় आঠাইশঢি ভিন্ন ডিন্ন স্তর, বাযুম্্ল পরিশোষণের ব্যবস্থ, কৃব্রিম মহাকর্ষ বল, জৈবিক বিতাগ, শজ্তি

 এই মহাকাশयाনটি, এথन পুরোপুরি নিয়্রণহীীন ভাবে মহাকাশের ভেতর দিয়ে বিশাল একটা উপগহের মতো ছুটে যাচ্ছে। आমাদের এথন এর নিয়্য়্রণ পুনঞ্র্রতিষ্ঠা করতে হবে। দশ হাজার মানুষ্েের জন্যে সেটি প্রায় এক শতাদীর কাজ। আমাদের এত সময় নেই। आমাদের সেটা অর্ধ শতাদীর মাঝে লেষ করতে হবে। সেটি করার একটি মাত্র উপায়-

মধ্যবয়ষ্ক মানুষটি হঠাৎ করে চুপ করে গেন, সে আশা কর্রছিল আমরা কিছ্ন
 বলल, आমাদের সেটি কর্যার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেদের মাঝে এক ধরন্নর নেতৃত্ম সৃষ্টি করে কাজ তক্র করা। সেজন্যে শীততল ঘর থেকে সবাইকে জাগিয়ে তোলা ত্রু হয়েছে।

आমি অনেক কষ করে এতক্ষন নিজেকে শান্ত করে রেথেছিলাম এবারে আর পারনাম ना। উঠ্ঠে দাড়িয়ে নিজ্জের ক্রোষকে গোপন করার এতইূহু চেষ্যা না করে बलলাম, তুমি কে आমি জানি না। কেন তুমি এখানে এসেছ তাও आমি জানি না কিন্হু आমার কাছে থেকে থনে রাথ, आমি তোমার একটা কথাও বিষ্ধাস করি না।
 নেই। अমি শীতল घরে ফिকে यাচ্ছি, পৃথিবীতে পৌছানোর आগে তুমি यদি आবার आমাকে জগির্যে তোলো आমি পরিক্কার ভাবে বনে দিচ্ছি সেটা তোমার জন্যে ভাল रবে না।

মধ্যবয়ক্ক মাহুষটি হত্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিন, সে নিজের কানকে বিপ্ধাস কর্রতে পারহে না বে কেউ এভাবে তার সাথে কथা বলতে পারে। বার কয়েক চেট্ট কর্রে সে आবার কিছू একটা বলতে তকু করন কিন্তু आমার आর শোনার ইচ্ছে হন না, নন্ধা নষ্থা পা खেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে आমি কয়েকবার জোরে জোরে নিঃঃ্বাস নিলাম। শরীরে अক্সিজেনের পর্রিমাণ বাড়ান্গে গেলে নাকী রাগ কমে आসে। এত তাড়াতাড়ি এভবেে রেগে গেলাম কেন কে জানে। মানুষটি মিথ্থে কথা বনছছ তাতে কোনো সন্দে নেই কিস্ুু তার জন্যে সে নিচয়ই দায়ী নয়। आমি দেয়ালে হেলান দিয়ে বাইরে তাকালাय, যতদূ্র চোখ যায় একটা ধু ধু পাত্তরের মতে, এর পুরোটা মানুষ্রে তৈরী এখনো आমার বিপাস হয় ना।

आমি সামনে নেমে যাচ্ছিনাম ঠিক তথন পিছন থেকে একজন আমাকে ডাকন, किश !

आমি ঘুরে তাকালাম, आমার পাশে বসে থাক। ঝকমকে চেহারার মেয়েরি आমার দিকে ঘूটে আসছছ। কাছে এস আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বনन, आমার নাম লেন। তুমি সত্যি শীতল ঘরে ঘুমাতে যাচ্চ ?

आমি মেয়েটl দিকে তাকাनাম, কী চমৎকার চেহারা মেয়েটির, «ে জিনেটিক ইঞ্রিনিয়ার মেয়েটার চেহারা ডিজাইন করেছে তার রুচিচেোেের তুননা হয় না।

তুমি ব্যাপারটা তनिয়ে দেখতে চাও না ?
ना।

## बেन ?

কারণ आমি জানি এই মহাকাশयान বিশাল একটা প্রজেট্য। बে কোন্যে মৃল্যে এটাকে সমাষ্ড করা হবে- অমি সাহাযা করি आার নাই করি। এই মুহুর্তে পুরো বাযাপারটির মাঝে বড় ধরননের ষড়यন্ত রয়েছে। বড় ধরনের লোংরামি। आমার নোংরামি ভাল নাগেন।। আমার ধারণা ছিল কয়েক হাজার বছর आগে জিনেঢিক ইজ্জিনিয়াররা আমাদের ভেতর থেকে সব নোংরামা সর্রিয়ে নিয়েছে।

লেन খিলখিল করে হেলে ফেলল, বলল, তूমি একেবারে ছেলেমনুম ! ঢুমি সত্যিই বিশ্ধাস কর জিনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা ভাन মানूষ ঙ্তরি করহছ?

आমি লেনের দিকে তকিয়ে বলनाম, তার! बে जान চেহারা木 মনুম তৈরি করহে তাতে কোনো সন্দেহ নেই!
 তদের হিসেব অনুযায়ী আমি খুব উন্नত ধরন্নর মনুষ- কিনু তুমি धनাে অবাক


व्यেকম?
মেয়েটি মাথা নাড়ল, সেশ্ণলি তোমাকে বनা याবে না! তুমি धন্লে आমাকে निরাপ্তা বাহিনীীর কাছে ধরিয়ে দেবে।

অन्যায় কাজ করার ইচ্ছে করা আর অन্যায় করা এক জিনিস নয়। खান্টাসি গহণযোগ্য জিনিস।

লেন হাত নেড়ে বলল, লেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করতে পারব, এখন কাজের কथা বना যাক। তুমি সতিই শীতল घরে যেতে চাইছ?

তूমি দিতীয়বার প্রশ্নটা করলে। ব্যাপার को ?
आমি ঢোমার সাথে একমত ব্ আমাদের সাহাया ছড়াই এই মহাকাশयান পৃথিবীতে পৌছে যাবে। याরা এট নিয়্ত্রণ করছে এটা তাদের দায়িত্৭। কিন্হু এই শে নেতৃত্েের ব্যাপারটা -

आমি অবাক হয়ে লেনের দিকে তাকাनাম, नেত্ত্থের কোনো ব্যাপারট। ?
লেন মনে হল একদ̆ লজ্জা পেয়ে গেন। একদু ইতস্তত করে বলল, এই শে

नেতৃত্বের কথা বলছে সেটা নিয়ে আমার খুব কৌতূহল। আমার খুব জানার ইচ্ছে যে মানুষ यদি খুব উচ্চাকাক্ষী হয় তাহলে সত্যিই কি স্বার্থপর रয়ে যায় ? निজজর সিদ্ধান্ত সেটা ভাল হোক आর খারাপ হোক অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় ? অন্যেরাও সেটট মুখ বুজে মেনে নেয় ?

आমি মাথা নাড়ালাম, নিচয়ই তাই হয় লেন।
এখানেও কি তাই হচ্ছে ?
আমার মনে হয় হচ্ছে। গত দশ বছর থেকে এখানে মানুষকে শীতল ঘর থেকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। তাদেরকে বनা হচ্ছে নেতৃত্ দিতে- কাজজই आমি নিশিত এই মহাকাশयানটা এখন ছোট ছোট অংশে ভাগ হর়ে গেছে। পত্যেকটা অংশে একজন করে নেতা রয়েছে- তারা সবাই আরো বড় অংশের নেতৃত্বের জন্যে যুক্ধ করছে।

যুদ্ধ ?
যুা। হয়তো সত্যিকার অন্ত্র দিয়ে যুদ্ধ নয়। কৌশল দিয়ে যুদ্ধ। ছল চাতুরী দিয়ে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ নিশ্য়ই হচ্ছে।

লেনের চোখ চকচক করতে থাকে। সে একটা গভীর নিঃপ্বাস নিয়ে বলন, আমি ব্যাপারটা দেথতে চাই।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা কুর্জিত। প্রাচীন কালে মানুষের নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। মানুষ যত উন্নত হয়েছে নেতৃত্দের প্রয়োজন তত কমে এসেছে। এখন আসলে নেতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই মহাকাশयানে তো নেতৃত্বের প্রয়োজন তৈরি করা হয়েছে।
এটা কৃত্রিম। আমার ধারণা কেউ একজন আমাদের নিয়ে একটা পরীक্ষা করহে। ভয়ংকর একটা পরীক্প।

লেন কিছ্রহ্মণ চূপ করে থেকে বলল, আমি দেখতে চাই পরীক্ষা কেমন ভাবে করা হয়। কেমন জানি একটা কৌতূহল। হয়তো দূষিত কৌতৃহল, কিন্তু কৌতৃহল।

आমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, কৌতুহল কখনো দূষিত হয় না লেন। কৌতুহল অনাবশ্যক হতে পারে, কিন্ুু দূষিত নয়।

লেন আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কর্, তোমার কোনো কৌতূহল नেই ?

আমি মাথা নাড়লাম, না। নেই। আমি শীতল घরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে যেতে চাই। শান্ত নিবুপ্দ্রব ঘুম। আমি জেগে উঠতে চাই পৃথিবীতে। আমার জীবনীশক্তি आমি এই মহাকাশযানে অপচয় করততে চাই না। আমি সেটা পৃথিবীর জন্যে বাঁচ্ত্যে রাখতে চাই।

লেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি

२.
 মাবে হঠাৎ করে কোনো অচেনা জায়গাকে ঢেনা-ঢেনা মনে হয় এর কারণ कী কে জানে। বিশাল এই মহাকাশयানটি आক্পর্রিক জর্থে একটি বিরাট উপ্মহের মচ্তে,
 সেটুহু ভাল মনে নেই, কাজেই आমি মোটাযুটি নিচিত যে এই জায়গাঢি অাি आসলে आগে কথলো দেথি নি।

खाয়গাটি आমি কি দেথেছ্ না সেথিনি যষন এই অর্ধছীন ভাবনাটি आমার মাথায়


 হাত দিয়ে স্পর্শ করে কমিউनिকেশান্গ মডিউলটি বক কsতে গিয়ে থেমে গেনাম।

 यাচাই করে দেখছে। সেটি ব্ক করে দিলে তার কৌতৃহল বা সন্দেহ বেড়ে যাবে याর ফन आমার জन্যে ভাन नाও হতে পারে। आমি দাড়িয়ে গিয়ে কৌতুহনী ঢোথে চারিमिকে তাকাতে থাকি। आমার সামনে বেশ কিছू চভू্েণ পাথর সাজান্নে आছছ, ডানদিকে এবটা দাनाনের মজো উঠે গেছে। পেছুনে বড় কর্রিডোর। বাম দিকে

 করছছ গোপনে। आমি মনে মনে একটা hীর্ঘ্বাস खেললাম, মনুম कী বিচিত্র একটি প্রজাতি, কত সरखে তাদেরকে সাयয়িকडाবে কनूষিত করে দেয়া যায়। आयि যथन যোগাযোগ মडিউলে কथা বলব ना कী পুরো ব্যাপারটা উপেক্শা করে এগিয়ে যাব ঠिक করতে পারছিলাম না, তখन দেখতে পেनাম চতুক্েেণে পাথরের আড়াল থেকে দ্জজ মানুষ দ্रण পায়ে आমার দিকে এগিয়ে आসছে। মানুষ দুজनের হাতে কালঢে
 बেই।

মানুষ দুজন आমার দুপাশে দাড়িয়ে শক্ত হাতে आমার দুই হাত ষরে ফেলল। জाমি ঝটটকা দিয়ে নিজ্েেে ছাড়িয়ে নিতে গিফ়ে आবিকার করनाম তাদের গায়ে
 শাדু রাখার চেষ্যা করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও।

নिनीষ ক্কেলে য়ার বুদ্ধিমত্ত आটটর উপরে তাকে আমরা এমনি ছেড়ে দেব?

आมাদের দেথে কি এত বড় নির্বোষ মনে হয় ?
आমি মানুষ্খनির চেহারা খুব ভাল করে দেथি নি, কিন্ুু বৌুক দেণেছি তদের बেশ নির্বোধই মনে হচ্ছিল यদিও সেটা এখন জোর গনায় বनার সাহস হল না। মনুষ দूজন आমাকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে बেতে থাকে, आমি निজেকে ছড়িয়ে नেবার চেঠ্ঠ করতে-করতে বলनाম, आমাকে কোথায় নিয়ে याচ्ছ ? की করবে आ $া$ कে দিয়ে ?

বিক্রি করব।
বিক্রি করন্রে ? কার কাহে ?
<ে ভাল দাম দেবে।
आমি মানুষ দুজনকে মুখের দিকে তাকানাম, जারা সত্যি কथা বলহू নাকি आมার সাথে রসিকত কর়ছ বোঝার চেষ্ৰ কর্রলাম, ভাবলেশহীন মুবে কোনো ধরন্নর অনুভূতি নেই, সষ্ঠবত সত্যি কথাই বনছে। এই মহাকাশযানে এর মাবে বুদ্ধিমাन মানूষ কোনোরেচা ৫রুু হয়ে গেছে আমার পক্ষে বিপ্ধাস করা কঠিন। আমি आবার জিজ্sেস কন্রনাম, আমাকে তোমরা কিলের বিনিময়ে বিক্রি করবে ?

মানুষ দুজনই आমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। একজন বলল, সত্যি তूমি जान ना?

না । आমি आজকেই শীতন घর থেকে বের হয়েছি।
निनीষ ক্কেলে আট-এর মানূষ এখन বারো পয়োন্টে বিক্রি হত্ছে। ছয় পয়েন্টে গক স্তর উপরে উঠা यায়। প্রতি স্তুরে রয়েছছ-

লোকটি তার কथা শেষ করার आগেই आমার কানের কাছে দিয়ে শিসেসে মতো শদ্দ করে কী একটो ছूটে গেন, পর মুহুর্তে প্রচণ বিষ্ফোরণের শদ্দ হন। মনুষ দুজন आমাকে নিয়ে সাথে সাথে বড় একটা পাথরের পাশে হহ্যড়ি খেয়ে পড়ে যায়। आभি পাথরের आড়ালে নিজেকে ঢেকে রাথলাম। দেখতে পেলাম মানুষ দूজন তাের অক্ত্র উপরে তুলে প্রচఆ কর্কশ শব্দে খ⿵冂 করতে তরুু করেছে। তীব্র আলোর

 এবং এরকম পরিহ্থিতিতে কী করতত হয় সে সম্পক্কে আমার কোনো ধারণা নেই। প্রচఆ আতংকে হতচকিত হয়ে উঠঠ দৌড়ানোর একটা অদম্য ইচ্মকে অনেক চেটা করে চেপে রেখে आমি মাথা নিমু করে তয়ে রইলাম।

आমার কানের কাছে একটা প্রচ বিক্ফোরণণর শদ্দ হল এবং আমি মাথা তুলে দেখতে পেলাম आমার পাশে উরু হয়ে ৃয়ে থাকা একজন মানুষেে শরীরেরে অর্ধ্রে প্রচ বিண্ছেররে উড়़ গেছে এবং শরীর্রে ছ্ন্ন-ভিন্ন অশশ থেকে কিছু পোড়া তার, ধাত্ যয্রপাতি आর ঝলসে যাওয়া পনিমার বের হয়ে আাছে এবং সেথান থেকে কালো ধ্ঁায়া বের হচ্ছে। आমি যাদেরকে মানুষ তেবেছিলাম সেখলি নিমু ত্তরের

রবোট ছাড়া আর কিছ্র নয় । রবোটটি সেই অবস্থাতে তার অস্ত্র দিয়ে কর্কশ শব্দ করে শুলি করে যেতে থাকে।

কিছ্র্ষণের মাঝে বেশ কয়েকজন এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, দেখে তাদের মানুষ মনে रলেও चఆযুদ্ধে উড়ে যাওয়া অংশ থেকে ধাতব যন্ত্রপাতি বের হয়ে রয়েছে বলে সেঔ্ি যে রবোট সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। দুজন निচू হয়ে आমাকে টেনে তুলে নিল, তৃতীয়টি তার হাতের অন্ত্র দিয়ে পড়ে থাকা বাকি রবোটটিকে প্রায় পুরোপুরি ভাশ্মীভৃত করে ফেলল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি এরা দেখতে মানুষের মতো হলেও কেউই আসলে মানুষ নয় এবং একজন আরেকজনকে यেরকম সহজে ধ্বংস করে ফেলছে সেটি সত্যিকার অর্থে নৃশংসতা নয় কিত্তু তবু আমার সারা শরীর তুলিয়ে আসতে থাকে।

রবোটখ্ি হাতের অন্ত্রক্তি তাক করে আমাকে ঘিরে এগিয়ে যেতে থাকে। आমি কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে এনে জিজ্ঞেস করনাম, आমাকে কোথায় নিয়ে याष्म?

একটি রবোট ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক ভাষায় কিছ্ম শক উচ্চারণ করল, आমি তার কিছ్ইই বুঝতে পার্রলাম না। आমি মাথা नেড়ে বলनाম, তুমি কी বলছ আমি কিছ్ছই বুঝতে পারছি না।

রবোটটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়, তার দুই আঙ্রূল থেকে সুচালো দুটি ইলেকট্ট্যড বের হয়ে আসে, आমি কিছ্র বোঝার আগেই সেঞ্তি আমার কপাল শ্পর্শ করল, আমি ভয়ংকর একটা ইলেকট্রিক শক অনুতব করলাম এবং সাথে সাথে চারিদিক অক্ধকার হয়ে গেল।

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল আমি আবিষার করলাম आমি উপুড় হয়ে শীতল একটা পাথরের মেঝেতে তয়ে আছি। মাথায় চিনচিনে একটা ব্যথা। আমি সাবধানে মাथা তুলে তাকালাম- অক্ধকার একটা घর, মনে হল সেখানে আরো কিছ্ম মানুষ আছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকানোর চেষ্ঠা করতেই ঘরের কোণা থেকে একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে এসে নরম গলায় বলन, তুমি এখনো বেঁচে আছ ? आমি ভেবেছিলাম মরে গেছ।

आমি উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, না, এখনো মরি नि। आমরা কোথায়?

মহাকাশयানের সবচেয়ে বড় দস্যুদলের হাতে বন্দী।
বन्দী ?
इ্যा।

## কেন ?

মানুষটি অন্যমনক্ক ভপ্চিতে হাত নেড়ে বলল, यদি বুদ্ধিমত্তা নিনীষ ক্কেনে ছয়ের

বেশি হয় তোমাকে স্থানীয় কোনো নেতার কাছে বিক্রি করে দেবে।
यमि ना इয়?
তাহলে কপাল খারাপ। ওনেছি শরীরের অঙ-প্রতঙ্গ কেটে কেটে বিক্রি করে। শক্তিশাनी হ্রদপিও নাকি খুব ভাল দামে বিক্রি হচ্ছে। নিनীষ ক্কেলে তোমার বুদ্ধিমত্তা কত?

আট।
আট ! মানুষটা শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা नেড়ে বলল, এত यদি তোমার বুদ্ধি তাহলে এই গাড্ডায় এসে হাজির হলে কেমন করে ?

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, যন্ত্রপাতি কাউকে বুদ্ধিমান বললেই সে বুদ্ধিমান হয়ে যায় না। आমি বেশির ভাগ ব্যাপারে একেবারে নির্বোধ।

সে ব্যাপারে আমর কোনো সন্দেহ নেই ! মানুষটা নির্মমভাবে তার গান চুলকাতে চূলকাতে বলল, आমার বুদ্ধিমত্তা यদি নিনীষ ক্কেলে ছয়ও হতো आমি অর্ধেক মহাকাশযান দখল করে ফেনতাম।

आমি মানুষটার চোখের দিকে তাকালাম, সে চোথ সরিত়ে হেঁটে ঘরের অन্যপাশে চলে গেল। একটু পরে ঔনতে পেলাম সে তুন ঔু করে বিষণ্ন একটা সুরে গান গাইছে- অকারণেই আমার মন থারাপ হয়ে গেল।

आমি দীর্घ সময় একা একা ঘরের কোণায় বসে রইলাম। শীতল ঘর থেকে বের হবার পর দীর্ঘ সময় খাবার খেতে হয় না, যদি তা না হতো তাহলে এতক্ষণে आমি নিচয়ই फ্কধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যেতাম । কিছ্ম একটা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ দরজা খুলে গেল। রাগী চেহারার কম বয়ষ্ক একজন মানুষ দুই পাশে দুইজন সশস্ত্র রবোট নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মাঝে কিহা কে ?

आমি উढে দাঁড়িয়ে বলनाম, आমি। কেন কী হয়েছে ?
রাগী চেহারার মানুষটি आমার দিকে অবিশ্ষাসের দৃষ্টিতে তাকাল, হাতে কমিউनিকেশান্স রিডারে আমার তথ্যুুলি ভাল করে মিলিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমার সাথে চল।

কোথায় ?
তোমাকে আমরা মিয়ারার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। তার কাছে পৌছে দিতে হবে।

## মিয়ারা ? সেটা কে ?

রাগী চেহারার মানুষটা Өষ স্বরে হেসে উঠে বলল, বলতেই হবে তুমি থুব সৌভাগ্যবান মানুষ যে মিয়ারার নাম তন নি! দশ বছরের মাঝে এই মেয়ে মানুষটি

यদি পুর্রো মহাকাশযানটা দখল করে না নেয় তাহলে আমার মাथা কেটে সেখানে একটট ক্পোট্রন বসিয়ে দিও!

आমি কোনো কथा না বলে মানুষটlর দिকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার কাপড়ের মাঝে হাত ঢুকিয়ে ঢোখ-ঢাকা একটা হেনমেট বের করে এনে আমার হাত্ ধরিয়ে দিয়ে বনল, এটা মাথায় পরে নাও, তোমাকে কোথায় নিচ্দি দেখতে দিতে চাই না।

आমি অणত্ত থেলো ধরনের হাস্যকর এই হেনমেটটি পরে নিতেই আমার চোথের সামনে সবকদ্মি পান্টে গেল, আমি মানুষটি এবং রবোট দুট্টিকে এথনও দেখত্তে পাচ্ছিনাম কিষ্তু বাকি সব কিছू পাল্টে গিত্যে সেখানে অতিপ্রাকৃত বিচিত্র সব দৃশ্য গেলা করতে থাকে। আমার সামনে বিচিত্র ধরনের রাস্তাঘাট, দেয়ান এবং পুখু প্রাד্তর आসা-यাওয়া করতে থাকে, आমি জানি তার সবই কাহ্হনিক এবং এই পथ দিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করুলে খারাপ ধরনের দুর্যট্না ঘটে যেতে পারে। আমি তাই সাবধান্ন মননুষটির পিছেন পিহনে হাটতে থাকি। দীর্ঘ পथ পায়ে হেটে आমি এক ধরনের গাড়িতে উঠে বসলাম, সেটি খুব নিছू দিয়ে উড়ে গেল এবং সব লেশে বিশাল একটl দালাनের সামনে आমাদের नाমিয়ে দিল। সেখানে খানিকক্ ণ কथा বার্ত হন याর কিছूই आমি বুגতে পারলাম ना। একসময় গোলাকান্র একটা দরজা भुলে গেল এবং आমি आরেক্জন মানুষের পিছू পিছू হেঁটে এবং ভাসমান आসনে করে একটা ঘরে এসে প্রবেশ করলাম । घরট্তিত आরো একজন মানুষ বসেছিন, হেলমেটে বসান্না চোথের আবরণের কারণে মানুষট্কেকে অত্তন্ত বিচিত্র দেখাতে থাকে কি্মু তাকে ভাল করে দেখার জন্যে আমি নিজে থেকে হেনমেটটি খোলার সाइস भाज्शिलाय ना।

किश, पूমি তোমার হাস্যকর হেনমেটটি খুলে কেনতে পার। आমি একজন মেয়ের গলার आওয়াজ ওনে চমকে উঠি- এই কি তাহলে মিয়ারা ? সাবধানে হেলােটটি খুলতেই চোথের সামন্ে একটা আলোকোষ্জল घর বের হয়ে এল। ঘরটি প্রাচীনকালের একটি অফিসঘরের মত্তে করে সাজানো এবং বিশাল একটা কালো টেবিলের পিছনে ধাত্ রূের র্रুপালি দूলের একটি মেয়ে বসে আছে। সুন্দরী বলতে या বোঝায় এই মেয়েটি তা নয় কিন্ুু তার ডেতরে এক ষরনের आদিম সৌन্দ্য্য লুকিফ্যে आছছ। ম্যেয়েটি তার 小কঝকে ধারালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলन, কিश, ত্মি বসতে পার।

आমি সাবধানে একটা आরামদায়ক চেয়ারে বসতেই आমার শরীরের ভিতর দিয়ে স্বब्र কम্পনের একটি তরহ आসা যাওয়া করতে থাকে এবং এক ধররের आরাহ্মে आমার চোখ বক্ধ হয়ে আসতে চায়। মেয়েটি হাসি হাসি মুণ্ে বলল,


आমি মাथা নেঢ়ে বंলनাম, ঢোমার সাণে পর্রিচিত হত্রে সুখী হলাম মিয়ারা।

মিয়ারা শদ্দ করে হেসে বলল, তুমি আসলে সুখী হও নি কিश। ভদ্রতার জন্যে अবশিযি এই ধরনের একটি দूটি কथा आমি খনতে রাজি आशি। তবে এমনিতে आমি ম্পষ্ট কथा বলতে এবং টনতে ভানবাসি।

চমৎকার। आমি গলার স্বর এতটুকু উচू না করে বললাম, আমি তোমাকে স্পষ্ করেই বলে দিই। आমি বিপ্বাস করি প্রতিটি মানুষের স্বধীনভাবে বেঁচে থাকার अধिকার आছে। आयि পৃথিবীতে না পৌছানো পর্যন্ত শীতনঘরে গিয়ে ঘুমাতে চাই।

মিয়ারার মুथ হঠাৎ কঠिन হয়ে आসে এবং অবিষ্ধাস্য হনেও সত্যি হঠাৎ आমি বুকের ভিতরে ভয়ের এক ধরনের কাপুনি অনুভব করি। মিয়ারা জিভ দিয়ে তার রূ করা টকটকে লাল dোটকে ভিজ্রিয়ে বলল, बার কোথায় কতটুকু অধিকার সেটা একেক সময় একেকভাবে ঠিক করা হয়। এথন आমার आওতার মাঝে য়ারা आছে
 থেকে এক মাত্র বেশি, কাজেই आমি অহেতুক সময় নষ্ঠ না করে সোজাসুজি কাজের কथায় চলে আসি। মিয়ারা আমার উপর থেকে চোথের দৃষ্টि সরিয়ে নিয়ে बलল, তোমাকে आমি একটি সমস্যা সমা ধানের দায়িত্ দিতে চাই। आমি आশা কর্রহি তুমি স্বেচ্ঘয় সেটা সমাধান করবে।

यमि ना करि ?
মিয়ারা आমার দিকে তাক্য়ে সগ্দ্য় ভবে হেসে বলন, অবশ্যি করবে। কারণ यদি না কর তাহলে তোমার খুলি থেকে মস্তিষ্ি বের করে সেটাকে একটা সাইবার
 অনেক দাম দিয়ে কিনেছি- তার নাকি এই ধরনের অকটা অক্জোপাচার করার জন্যে হাত নিশপিশ কনছে!

आমি স্থির দৃষ্টিতে মিয়ারার দিকে তাকালাম, মিয়ারা চোখ ফিরিয়ে না निয়ে आমার দিকে তাকিয়ে রইল। आমি একটা निঃপ্ষাস ফেলে ক্বান্ত গলায় বললাম, কেন তোমরা এসব করহ মিয়ারা ?

मिয়ারা কোনো কथा ना বলে आমার দিকে তাকিয়ে রইল। आমি निচু গলায় বললাম, তুমি নিচ্যই বলবে ভে তুমি यদি না কর সেটা অন্য একজন করবে। তুমি यमि একজनকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনে না आন তাহলে অন্য কেউ তোমাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেবে-

মिয়ারা आমার দিকে পূর্ণ দৃষ্ঠिতে তাকাन- आমি মাথা নেড়ে বললাম, ना। তুমি কেন দেখতে পাত্দ না বে এটা একটা খেলা। কেউ একজন তোমাদের নিয়ে খেলহে।

মিয়ারা একটা নিঃপ্ধাস खেনে বনন, হ্যা। आমি জানি। কিন্হু এই খেলার কোনো দর্শক নেই কিश। সবাই থেলোয়াড়। তোমাকেও থেলতে হবে। ঢুমি পাশের ঘরে যাও। তোমাকে বায়ো নিয়ঙ্রণে নিয়ে কিছু উত্তেজক সিরাম দেয়া হবে,

তোমাকে দেথে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, এখানে ক্লান্তির কোনো সময় নেই কিহ। ক্বান্ত হলেই পিছিয়ে পড়তে হয়- পিছিয়ে পড়লেই শেষ।

आমি মিয়ারার দিকে তাকালাম, তার পাথরের মতো চোথে কোনো রকম ভাবালুতা নেই। পরিবেশ কী দ্রতই না মানুষকে পাল্টে দিতে পারে !

আমি দরজার সামনে দাড়াতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে আবছ অক্ধকার, आমি মাথা ঘুরিত্যে তাকাতেই একজন আমার দিকে ছুটে এল। এলোমেলো চুলের একটি ভয়ার্ত মেয়ে। মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, কিशা তোমাকেও এনেছে ?

आমি আবছা অঞ্ধকারে মেয়েটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করতে কর্木তে বললাম, কে ?

आমि नেন ।
লেन, তুমি ? আমার আরো কিছ্র একট। বলার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু कী বলব কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলাম না।
$৩$
চতুর্থ প্রজাতির একটি রবোট আমার এবং লেনের কাছে এসে মাথা নুইয়ে সশ্যান প্রদর্শন করে বলল, আমার নাম ত্রিনি। আপনাদের দুজনের দৈনন্দিন কাজে সাহাय্য করার জন্যে आমাকে পাঠান্ো হয়েছে।

आমি ত্রিনির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললাম, আমাকে আর লেনকে এই মাত্র রিটালিन-800 দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমাদের फুষা-তৃষ্ঞা থাকবে না। ঘুম পাবে না- এমন कী বাথরুমেও যেতে হবে না। দৈনन्দিন কাজের বাকি থাকল की ?

ত্রিনি আবার মাথা নুইয়ে বলল, आপनাদের দুজনকে যে দায়িতৃ দেয়া হয়েছে সেটা পালন করার জন্যে আপনাদের নানা ধরনের তথ্য প্রয়োজন হতে পারে -

তোমাদের মূল তথ্যকেন্ত্রে আমাকে নিয়ে গেলেই আমি নেটওয়ার্ক দিয়ে সব তথ্য পেয়ে যাব। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে না। তুমি যেতে পার ত্রিনি। একটি রবোট আমার কাছে ঘুর ঘুর করলে আমার ভাল नাগে না।

মহামান্য কিহা, রবোটের সাহচর্य আপনার ভাল লাগে না ওনে আমি দুঃখিত। किন্তু-

তুমি মোটেও দুঃখিত নও ज্রিনি। চতুর্থ প্রজাতি রবোট দুঃখ অনুভব করতে পারে না । তুমি সোজাসুজি সত্যি কথাটি বলে ফেল।

ब্রিনি এক মুহ্ধর্ত ম্বিষা করে বলল, আমাকে আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে রাখা হয়েছে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে আপনারা যেন কোনোভাবে

নিজ্রেদের বিপদश্ত না করেন-
লেন শব্দ করে হেসে বলল, তুমি আমাদের চোথে চোথে রাখবে যেন আমরা পালিয়ে না याই ?

आপनि ঠिকই अनুমन করেছেন মহামান্যা লেন। মহামান্যা মিয়ারার এই आবাসস্रলটি অদৃশ্য লেজার রশিম এবং শক্-ৈ-বলয় দিয়ে প্রতিরক্ষিত। বিना अनूมতিত্ত এঋানে প্রবেশ কনতে চাইনে কিংবা বের হতে চাইলে आপনাদের निরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

লেন आমার দিকে তাকান, এথनো সে ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না। अবিপ্পাजের দৃষ্টিতে ত্রিনির দিকে তাকিয়ে বলन, তুমি বলতে চাইছ- তুমি একজন চडूर्थ প্রজত্তি রবোট आমাদের মতে দুজন মানুষকে आট্কে রাখতে পারবে ?

आপनाদhর শারীর্রিক ভাবে আটক রাখাই यথেষ। आপনাদhর জীবিত রাথার बোनো निर्मেশ দেয়া হয় नि। কাজটি अতतु সरब মহाমन्गा लেन। आयि नाना ধরনের आগ্নেয়াশ্র দিয়ে সষ্জিত।

লেনের মুঞে এক ধরনের বিতৃষ্মার ছাপ ফৃটে ওঠঠ। आমি তার কাঁধ স্পশ্শ করে বললাय, ছেড়ে দাও লেন। চল आयরা তথ্থকেন্ড্রে যাই।

उथ্যকেন্দ্রঢি বিশাল। এই মহাকাশयाনে এরকম তথ্যকেন্দ্র কয়টি आছে কে জানে। দেয়ালে সারি সারি মনিটর এবং नाना ধরনের হলোগাফিক ক্ক্রিন। তথ্য দেয়ার জन্যে বিচিত্র ষরনের যञ্রপাতি। घরটি বিশাল হলেও সেখানে মননুষজন থूব বেশি নেই। কয়েকজন नाना বয়जের পুক্রু এবং মহিলা হনোগাফিক ক্ক্রিনের দিকে
 করেছে বনে মনে হল না। आমি ফাঁা একটা মনিটরের সামনে বসতেই মনিটরটির ভেতর থেকে ভরাট গলার ব্বরে কে যেন বলল, কিश তোমার জন্যে। आমার आা্তরিক چভেছ্ম।

आমি একইু চমকে উঠে বললাম, তूমি কে কथা বলছ ?
आমার नाম डী। आমি মহামাन্যা মিয়ারার মৃन তথ্যকেক্রের পরিচানক।
पूমি ज্রটि প্রোগাম ?
आমরা সবাই একটি প্রোগাম।
হহয়াঁি ছাড়। आমার হেয়ালি ভাল লাশে ना।
มनिট্রটির ডেতর থেকে ভরাট গলায় হাসির্র মতো এক ধরনের শল্দ তেসে
 शাসার ভান করহহ ? आমি একটি যভ্রকে যज্জের মতো দেখতে চাই।
 নেই। একজन মানুষ হচ্ছে একটি खৈবিক यক্র্র-

অন্লে হয়েছে，তুমি এখন চূপ কর। आমি এখানে কাজ কন্রতে এসেছি।
রী নামক প্রো｜ামটি এবারে লেনের সাথে কथা বলার চেষ্টা করতে থাকে， হালকা স্বরে বলে，नেन，তুমিও বিপ্ধাস কর বে যন্ত্রদের মানুष্যের মতো ব্যবহার কর্নার অধিকার নেই ？

লেন একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল，রী，তूমি একটি কৌীলী প্রোগাম， বাজ্জ কथा বলা তোমার জন্যে খুব স২জ। आমরা আজকেই শীতল घর बেকে বের रয়েছি，आयরা বিশ্রাম নেবার সুব্যোগ পাই নি। রিটালিन -800 নিয়ে আমরা জেগে आছি，पूমি অনুম্হহ করে আমাদের দার্শনিক কथাবার্তায় টেনে নিও না।

র্রী তার গলার স্নরে এক ধরনের সমবেদনা ফৃট্য়ে বলন，তোমাদের ব্যু হবার কোনো কারণ নেই। মহামাन্যা মিয়ারা তোমাদের বে সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ দিয়েছেন সেওলি আসলে গুব সহজ।

## मरख？

হ্যা। তোমদের ৯ে ধরনের বুদ্ধিমতা রয়েছে তাতে সমস্যাখলির সামাধান করা কনো ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে আমি যथন তোমাদের সাহাय্য করার জন্যে রূ㇇⿰㇇㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱亠𧘇刂灬।

आমি একটু অবাক হয়ে মনিটরটির দিকে তাকালাম। একজন মানুষ্বের সাথে কथा বলার সময় সোজাসूজি তার ঢোথের দিকে তকিয়ে তার মনের ভাব বোयা যায় किन्ুू রী नाমের্র এই ধ্রোগামটির্র চোখের দিকে जাকানোর কোনো উপায় নেই।
 आমি একটু ইত্्ठত করে বললাম，তুমি आমাদhর সাহাय্য ক্যবে ？

অবশ্িি কব্ব।। তোমাদের সাহय্য কর্রাই आমার মুল দায়িত্।
आমাদররকে মিয়ারা की সমস্যা সমাधাन করতে দিয়েছে आমি জাनि ना，किন্ूू आমি মোটামাটিডাবে নিচিচ ৯ে সেষ্ণি এক ধরনের অন্যায় কাজ। তুমি এই অनाয় কাজে সাহাया করবে ？
 শীতলঘর থেকে বের হয়ে এসেহ，সহাকাশयানের কাজকর্ম आজকাল কীजाরে কর্রা হয় এখন্নে জান ना। তোমাদের নিজেদের নিরাপওার জন্যে বলशি কখনোই


लেন काभा গলায় বলन，বলलে को एয় ？
তৈব গবেষণার জন্যে आমাদের কিচ্ম মননষ্েে প্রয়োজন। মহামান্যা মিয়ারা সেখানে নানা ধর্রনের পরীশ্ম করে থারেন। মানুষ কত কম अক্সিজেনে কত্ছুণ
 बেছে নিয়েহিলেন।

लেন কোনো কथा না বনে आমা木 দিকে তাকাল，आমি কাঁধ यাকিয়ে ব্যাপারটা

উড়িয়ে দেবার মহো उগ্গি করে জিজ্ঞেস করনাম, আমদের «ে সমস্যা সমাধান করতত হবে সেখলি কী ?

রী কয়েকম্মূহ্ত চूপ করে থেকে বলল, লেনের সমস্যাtি বলা যেতে পারে সমাখাन হয়ে গোছ, সেটা কীভাবে কার্यকর করা হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

সমস্যাট की ?
निर्मिध সมয়ের आগগই শ্যেহত সবাইকে জাগিয়ে তোলা তরৃ হয়েছে, এই
 মানুষ্রে কীভবে এই খাদ্য সংকটট্র সময় বেঁচে থাকবে- সেটা হচ্চে সমস্যা।

लেन দूर्বन গলায় বলल, जाর সयাধাनটা को ?
মানুষের দেহই হবে মানুষের খাবার।
লেন চমকে উঠে ক্যাকাশ্লে रয়ে গিয়ে বলল, এঢि অত্তत্ত কুক্নচিপৃর্ণ একটি र्रসिकण।

लেন की একটা বनতে याচ্ছিল आমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস ক্রলাম, आর आমার জन্যে की সमস্যা র্রাथा रख্যেছে ?

তোমার সমস্যাটি आরও বিচিত্র। মহামান্যা মিয়ারা ঢোমাকে একটি নৃতন ধর্রন্রে অশ্র তৈরি কর্যার দায়িত্ দিত্যেছেন।

जत्र ?
齐। जस्ष्र।
«ে অন্ত্র দিয়ে মনুষকে হতা করা इয় ?



 जख्य ?

श্যা। অस्ত্র তৈরি কনার প্রয়োজনীয় यন্ত্রপাতি নেই কাজেই এথানে या আছে তাই ব্যবহার করতে হবে-

অत्र ? आমি आবার্র বিড় বিড় করে বলनाম, অन्ত্র ? যে অন্ত্র দিয়ে মানুষকে হত্যা करा इए ?
 निতে পার नि কিश।
 মিয়ারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিচয়ই তোমাকে অন্য একটা দায়িত্ব দেবে। নিচয়াই দেবে।

जীী ভারি গলায় বলল, তার সষ্ভাবनা বলতে গেলে শুনা। মিয়ারাকে তোমরা এখनো ঠিক বুঝেে উঠতে পার নি। সে অত্ত্ত দৃঢ़ চরির্রের মহিন। जার মাঝে কোনো অকারণ ভাবালুত নেই।
 তুলে বলল, आমাদের সরবরাহ ঘরে বে সমत্ত জিনিষ आছে সেঔলি এরকম। শক্তিশালী লেজার খুব বেশী নেই তবে ভাল বিছ্কোরক রয়েছে।

आমি চেয়ার থেকে উঠঠে দাঁড়ালাম। नেনও সাথে সাথে উঠে দাড়াল, ड़ो জিজ্ঞেস করন, তোমরা কোথায় याण्श?

आমি কোনো উত্তর দিলাম না, অन্যমনक্কভাবে হেঁটে-হেঁটে ঘরের মাঝখানে
 किशा ?

आমि জानि ना।
ডूমি এথन কী করবে ?
आমি সেটাও জানি नা। आমি কয়েক মুহৃর্ত চूপ করে থেকে বললাম, কিন্তু आমি তো মানুষকে হত্যা কর্木ার জন্যে অד্ত্র তৈরি করতে পারি ন।। কিছূতেই -

आมার কथा লেষ হবার आগগই आমার সামন্ন একটা आলোর বিচ্মুণ দেथা গেল এবং মুহুর্তে সেটা ত্রিসা৷্রিক একটা হলোখাফিক মানুষের ক্রপ নিয়ে নেয়। মানুষটি ঝড়ের বেগে आমার দিকে জুটে आハে- আমি তাকে চিনতে পারনাম, মানুষটি মিয়ারা।

মিয়ারা সামনে দাড়িয়ে आমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুথ্ের রং পান্টে ভেতে থাকে এবং তাকে অতি প্রাকৃতিক ভৌতিক একটা মূর্তির মতো দেथाতে থাকে। সে তীক্స গলায় বলन, তুমি আমার आদেশ অমাना কন্রার দুঃসাহস দেशिख़िए ?

आমি কোনো কथा ना বলে মিয়ারার দিকে তাকিয়ে রইনাম। তার মুখের जঙ্গি আत্তে আc্ঠে পাল্টে যেতে থাকে, বিচিত্র এক ধরনের বর্ণ সেখানে থেলা করহে। आমি শাত্ত গनाয় বললাম, তूমি की প্রকৃত মিয়ারা नाকি তার একটি প্রতিছ্মবি ?

মিয়ারা স্থির দৃষ্তিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হিল্র গলায় বলল, তাতে কিছ্ৰ आलে यায় नা। ডুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমার উত্তর দেবার কিছू নেই। आমি আদেশ দিতে বা ৫নতে অভাत্ত নই।
তूমि জान पूমि की করতে याচ্চ;
সষ্ববত জাি। অत্ত্র তৈরি কার কিছ্ মানুষকে হত্যা কন্রা আর সেটা তৈরি না করার জন্যে নিজেকে হত্যা করতে দেয়ার মাঝে বিশেষ পার্থক্য নেই। দूणিই একই ধরনের নিবুর্দ্রিত। आমি এক মুহৃহ্ত দूপ করে থেকে বললাম, ইচ্ছে করলেই আমি অत्र্র তৈরি করহি বলে তোমাকে ধোকা দিতে পারতাম। आমার বুদ্ধিমত্তা নিনীষ

ক্কেনে আট, তোমার মতো কয়েকজনকে ধোকা দেয়া আমার জন্যে কঠিন কিছু নंয়। কিন্তু আমি দিই নি।

মিয়ারা আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ঠিক आছে তোমাকে শেষ একটি সুযোগ দিছ্ছি। কয়েকঘণ্টার মাঝে আটজন মানুষকে শীতলঘর থ্থে জাগানना হচ্ছে। এই মানুষকুলিকে জাগানো হচ্ছে মাহাকাশযানের কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রের সর্বোচ্চ ঝমতার বিশেষ আদেশে। এই মানুষখ্গলির বিশেষ কোনো থুরুত্ত আছে। আমি এই মানুষখ্লিকে চাই।

মানুষখ্তলিকে চাও ?
श্যা। आমি খবরটি পেয়েছি आমার বিশেষ ক্ষমতার জন্যে। সবাই থবরটি জানে না- यদি জানত তাহলে মহাকাশयानের প্রত্যেকটি দল তাদের সমस্ত শক্তি নিয়ে এই আটজন মানুষকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। তুমি যদি পরবর্তী কয়েক ঘন্টার মাঝে মানুষখলিকে আমার এখানে এনে হাজির করে দিতে পার তোমাকে आমি বেঁচে থাকার আরেকটা সুযোগ দেব।

आমি কোনো কथা না বनে মিয়ারার দিকে তাকিয়ে রইলাম- निজের ভিতরে হঠাৎ এক ধরনের বিতৃষ্木া জমে উঠতে থাকে। মিয়ারা আমার দিকক কয়েকমুহूর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেভাবে হঠাৎ করে হাজির হয়েছিল ঠিক সেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

आমি হেঁটে হলেগপ্রাফিক মনিটরটির কাছাকাছি এসে হাজির হতেই রী চাপা গলায় বলन, তুমি অত্যत্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ। আমি এর আগে মহামান্যা মিয়ারাকে কাউকে ঋমা করতে দেখি নি।

आমি চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, সে জন্যে তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

রী তার গলায় এক ধরনের আহত ভগ্গি ফুটিয়ে তুলে বলল, তুমি এরকম কথা কেন বলছ ?

তোমার মহামান্যা মিয়ারাকে আমার খবরটি পৌছাতে তুমি পিকোসেকেভ্ও দেরি কর নি- তাই বল্ছি।

রী একটা নিঃপ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে বলল, সেটাই আমার দায়িত্। আমাকে সেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

আমি তোমাকে নূতনভাবে প্রোগাম করে দিই? এথন থেকে তুমি আমার জন্যে কাজ করবে ?

রী কয়েক মুহ্থর চুপ করে থেকে বলল, তুমি যদি আমাকে সেভাবে ধ্রোগ্যাম করতে পার অবশ্যিই आমি তোমার জন্যে কাজ কর্নব!

आমি শব্দ করে হেসে বললাম, যন্⿰েেরা যখন বিশ্ধাসঘাতকতা শিঞে যায় তখন মনে হয় সভ্যতার ধ্ণংস হఆয়া তত্রু হয় !

রী কী একটl বनতত याচ্ছিল आমি जाকে বাধা দিয়ে বনनाম, কাজ তরু করা यাক। মহাকাশयানের কেন্দ্রীয় তথ্যরেন্দ্রের সর্বোচ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে বে आটজন মনুষকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে তাদেরকে আমারও দেখার বিশেষ কৌতহল হচ্ছে।

डो निए গলায় জিজ্ঞেস কন্রন, তোমার को कী প্রয়োজন ?
কব্রেকজন শক্তিশানী সশ্প্র রবোট।
চমৎকার। आমিও তাই ভাবছিনাম। आমাদের কাছে যারা আছে তোমাকে দেখাচ্ছি, ঢুমি বেছে নাও।

প্রায় সাথে সাথেই হলোোফিক ক্রিনেে ভয়ংক্র দর্শন কিছू রবোটের ছবি ফুটে ওঠ। তাদের হাতে কিছू জোড়াতালি দিয়ে তৈতি করা অন্ত্র। आমি লেনকে বললাম, লেন কয়েকটাকে বেছে নাও।

লেন বিকটই দর্শন কয়েকটা রবোটকে বেছে দিল। রী বলল, রবোটঔলির
 ৩৩। অত্যত উচ্চ ধরনের বুদ্ধিমతা, চমৎকার यুক্তিবিদ্যা, চমৎকার মানবিক আরেগ-

অমি কোনো বুদ্ধিমతা চাই না। যদি মানবিক आবেগেরই প্রয়োজন হয় তাহলে তো মানুষকেই বেছে নিতাম। आমার প্রয়োজন অতত্ত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিম্তা, বনা বেতে পারে পায় পশ্র কাছাকাছি।

কিন্ুু- রী একটু ইত্তত করে বলল, শীতনঘর থেকে আটজন মানুষকে ছিননতই করে আনার জন্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমও্তার দরকার। শীতলঘরে অন্তত তিনটি প্রতিরक্ष ব্যহ রয়েছে। সেখানে নিচ్ স্তরের একটা রবোট পাঠান্না হলে অপ্রোজনীয় রক্জারক্তি হবে। মহামান্যা মিয়ারার সুনাম-

তোমার সেট নিয়ে মাথা ঘামনোর প্রয়োজন নেই। তোমাকে যেটা বনছি সেটা কর।

ठिक आহে। कী ধরনनের গাড়़ দেব ? বাই ভার্বাল রয়েছে, निए্ দিয়ে উড়তে পারে। গতিবেগ খুব বেশি নয় কিষুু প্র্ুর ওজন নিতে পারে। আটজন মনুষকে आনতে-

আমার কোনো গাড়িরও প্রয়োজন নেই।
গাড়ির প্রোজন নেই ? তাহলে মানুষণলিকে আনবে কেমন করে ?
তথ্যকেন্দ্রের সর্বোচ wমতার বিশেষ आদেশে মানুষשলি এখানে পৌছে याবে। তোমাকে বে কাজখলি করতে হবে সেঋলি এরকম। ঠিক যখन শীতनঘরে
 সবব木াহ কেন্দ্র থেকে ভাইর্যাস লিৗুমিনার সমत্ত প্রতিষেষক ছিনতাই করে আনতে হবে।.দশ হাজার মানুষের প্রতিমেষক কয়েক গামের বেশি নয় তাই কোনো গাড়ির

প্রয়োজন নেই। প্রতিষেষক ছিনতাই হবার সাথে সাথে মূল স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা কেন্দ্রে একটা थবর পাঠাবে যে মহাকাশयানের কিছ্ম মানুষের সাময়িক অবসন্নতা, টাनেল ভিশান এবং দেহের অनিয়ন্রিত তাপমাত্রা দেথা দিয়েছে। এঞ্লি হচ্ছে ভাইরাস निটুমিনা দিয়ে আক্রান্ত হবার লক্ষণ-

आমি কথা শেষ করার आগেই রী উচ্চঃস্বরে হেসে ওঠার শব্দ করে বলল, চমৎকার! চমৎকার বুদ্ধি। যখনই নিরাপত্তাকেন্দ্র খবর পাবে মহাকাশयানে ভাইরাস লিটুমিনার সংক্রমণ হয়েছে তখন শীতনघর থেকে জাগিয়ে তোলার সাথে সাথে সবাইকে এর প্রতিষেধক দিতে হবে। সেই প্রতিযেধক রয়েছে শষু আমাদের। কাজেই সবাইকে এখানেই আনতে হবে চমৎকার বুদ্ধি-

লেন ইতস্তত করে বলল, কিন্তু আসলে তো মহাকাশযানে ভাইরাস নিটুমিনার সংক্রমণ হয় নি।

কিন্তু সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। নিরাপত্তা কেন্দ্র কখনোই সে ঝুকি নেবে না। সেই ঝুকি নেয়ার নিয়ম নেই।

রবোটখ্গি যদি প্রতিষেধক ছিনিয়ে অনতে না পারে ?
आমি উক্তর দেবার आগেই রী বলन, সেটা কোনো সমস্যা হবে না। মূল সরবরাহ কেন্দ্রে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে মহাকাশयানের বর্তমান অবস্থায় তার কোনো ঔর্পুত্ব নেই। জায়গাটা মোটামুটি অরস্মিত।

চ্মৎকার! তাহলে তুমি কাজ అর্রু করে দাও।
তোমার বুদ্ধি দেনে আমি চমৎকৃত হয়েছি কিহা। নিনীষ ক্কেনে আট-
আমি হাত তুলে বললাম, চাটুকারদের আমি পছন্দ করি না রী। আটজন মানুষ যখন এখানে পৌছাবে তুমি আমাদের থবর দিও।

দেব। অবশ্যি দেব।
आমি লেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি এখন কী করবে লেন ? आমি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

রী বলল, তুমি এখানে বসেই দেখতে পার, आমি মূল হলেগ্রাফিক ক্রিনেন
আমি উঠে দাড়িয়ে বললাম, না আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।
লেন উঠ দাঁড়িয়ে বলল, চল आমিও যাই তোমার সাথে।
आমি আর লেন যথন হেঁটে যেতে থর্রু করেছি তখন লক্ষ করলাম আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেথে ত্রিনি পিছ্ম পিছু হাঁটছে। এই নির্বোধ রবোট সারাহ্ষণ কোনো এক ধরনের আগ্নেয়ান্ত্র আমার দিকে তাক করে রেখেছে ব্যাপারটি চিন্তা করেই आমার কেমন জানি গা খুিয়ে উঠতে থাকে। মিয়ারার आা্তানা থেকে আমাদের সরে যেতে হবে। যেভাবেই হোক।

[^0]আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম ঠিক তথন কমিনিকেশান মডিউলে আমি কথা ওনতে পেলাম। সেটি বলল, মহামান্য কিহা এবং মহামান্যা লেন। শীতলঘর থেকে আটজন মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে। মহামান্যা মিয়ারা এসে গেছেন, আপনারা এলেই মানুষঔলির সাথে দেখা করতে যাবেন।

आমি বললাম, আমরা আসছি।
সপ্তম স্তর থেকে নেমে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। মহাকাশयানটি একটি বিশাল সিলিডারের মতো। কৃত্রিম মহাকর্ষ তৈরি করার জন্যে নিজের অঞ্ষে ঘুরছে, ভিতরের স্তর শুলিতে মহাকর্ষ বল কম, আমরা একটু আগেই সেটা অনুডব করেছি।

যোগাযোগ টানেলের সামনে মিয়ারা দাঁড়িয়েছিল। সত্যিকারের মিয়ারা, তার হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি নয়। আমাদের দেথে হাসিমুথে এগিয়ে এল। আমি তাকে যে স্বল্প সময়ের জন্যে দেখেছি তার মাঝে তাকে একবারও হাসতে দেখি নি। মেয়েটি সত্যিকার অর্থে সুন্দরী নয় কিন্তু হাসিমুথে তাকে হঠৎ বেশ আকর্ষণীয়া মনে হতে থাকে। মিয়ারা এগিয়ে এসে নরম গলায় বनन, কিহা, তুমি যে ভাবে এই আটজন মানুষকে आমাদের কেন্দ্রে নিয়ে আসছ তার তুলনা হয় না। তোমাকে अভिनन्দन।

आমি কথা ना বलে কাঁध ঝাঁকালাম । মিয়ারা ঝকঝকে চোথে उলল, মানুষஞি কে জানার জন্যে आমার আর তর সইছে না। कী মনে হয় তোমার ? সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিশেষ আদেশে এদের জাগান্া হচ্ছে- নিচয়ই এরা অসষ্ভব তুরুত্বৃপ্ণর।

মিয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিবর্ণ চেহারার একজন মানুষ বनল, হয়তো এদের বুদ্ধিমত্তা নিনীষ ক্কেলে দশ !

মিয়ারা শীষ দেয়ার মতো একটি শব্দ করতেই খুট করে গোলাকায় একটা দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে এক ধরনের ঠাণা বাতাস বের হয়ে আসে। প্রায় সাথে সাথেই সেখানে নির্বোধ চেহারার একটা রবোটের চেহারা উকি দেয়। রবোটটি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করার ভগ্গি করে বলল, আটজন মানুষ এইমাত্র তাদের ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসেছে।

মিয়ারার পিছ্ম পিছ্ম আমরা ঘরটিতে ঢুকে থমকে দ̆াড়ালাম। আমাদের সামনে আটটি ধাতব রংয়ের সিলিধার, সিলিন্ডারের উপরের ঢাকনা থোলা, ভেতর থেকে সর্পু সূতার মতো জলীয় বাস্পের ধারা বের হয়ে আসছে। সিলিডারখুলির সামনে প্রায় জড়ার্জড়ি করে আটটি নগ্ন শিত দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেথে তারা চোথ বড় বড় করে তাকাল, সম্ভবত এরা রবোটের সাহায্যেই বড় হয়েছে, কোনোদিন সত্যিকারের মানুষ দেথে নি। আমাদের দেথে তাদের চোথে মুথে এক ধরনের অবাক বিশ্ময় ফুটে ওঠে, যে ধরনের বিশ্ময় সষ্ভবত چধুমাত্র শিখ্টের মুখেই দেখা যায়।

मিয়ারা কয়েকমমহৃ্ত হত্णকিতের মজেে দাড়িয়ে থেকে প্রায় আর্ত চিৎকারের মजো শক করে বনল，হায় ঈব্বর ！এ को ？

বাচাऊলি জড়াজড়ি করে একফু পিছিয়ে গেল，তাদের চোখে সুথে এক ধরনের ভয়ের ছাপ পড়ে，সহজাত প্রবৃব্তি থেকে হাৎ করে তারা মনে হয় বুঝতে পেরেছে এখানে তাদরর জন্যে কোনো ভালবাসা সক্চিত নেই।

## 8.

आমি একটা চেয়ারে হেনান দিয়ে দেয়ালে বিশান ক্রিনের দিকে তাকিয়ে आशি। ক্রিনে ছোট একটা হনঘরের ছবি। হলঘরের এক কোণায় মিয়ারা বসে আছে，তার সামনে কুচকুচ কালো একটি টেবিল। টেবিলের চারপাশে আরো পাচ্জন মানুষ। মানুষজुनिর দুজन পুকুষ，একজন মহিনা এবং অन্য একটি নবম প্রজাতির ఢ্রিটন রবোট－যাকে মানুষ্রে মর্यাদা দেয়া হয়েছে। পঞ্চম মানুষটি পুক্থষ कী মহিনা বোঝার উপায় নেই। इনঘরে থ্ু মিয়ারাই সত্যি সত্যি শারীর্রিক ভাবে বসে আহে। অন্যেরা সরাসরিি উপস্থিত নেই যতদূর সষ্বব নেটওয়ার্কে এসেছে। এই পাচ্জন মনুুম মহাকাশयান্নে বি心্ন্ন অংশের নেতৃত্ম দখল করেছে।
 आমরা একজন आরেকেনকে বিপ্পাস করি না－কাজেই এখানে বসে আলোচনা কর্রা অर्थशীन। এখানে কেউ সত্刀ি কথা বলছ下 নा।

মিয়ারা হাসির মতো শক করে বলল，ব্যাপারট। নিঃসন্দেহে কৌতুককর बে এ্রকটি ঢ্রিটে রবোট নৈতিকতার কথা বলছছ।

রবোটটि মিয়ারার फ़िকে তাক্রেয়ে বলन，মিয়ারা，पूমি খুব ভাল করে জান আমি নৈতিকতার কथা বলছি না। এই মহাকাশयান্ন এক ধরনের্ সংঘাত হচ্চে，आমরা সেখানে একজন आরেকজনকে ঋ্স করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার ঢেষ্ঠা করাছ， সেখানে সभ্পিলিত শক্তির কथा বলা অর্থহীন।

হলघর্রের দ্বিতীয় মহিলাটি নরম গলায় বলল，কিন্তু কোনো কোনো কেত্রে आমদদর সभ্भিলিত শক্তির প্রয়োজন। মৃন তথ্যকেন্দ্র এখনো বিশাল শক্তি নিজের কাছে রেখেছে，আমাদের শ্রথমে সেটা বের করে আনতে হবে，ওধুমাত্র তাহলেই आघরা তার জন্যে হানাহান ওরু করতে পারি।

মুথে जেঁচাথ্যেঁচ দাড়ি－গোঁফের জগগল এরকম মানুষটি তার গাল ঘযতে घষতে বলল，जাनই বনেছ पুমি। সবাই মিলে আক্রমণ করে খানিকটা সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজেরা মারামারি তরুক করি－

মিয়ারা এত্কণ চ্পপ করে বসেছিল，এবারে সবার দৃi্টি আকর্ষণ করে বলল， তোমরা জান মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে আমরা এখন বড় ষরনের বোঝাপোড়া করতে

পারি। মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ আদhশে যে আটজন মনুষকে জািিয়ে তোলা रয়েছে आমার কাছে সেই মানুষখলি রয়েছে।

দেতে বোঝা যায় না পুরুষ্ব না মহিলা সেরকম মানুষটি বনল, आমি জানি তুমি আমাকে সত্যি কथাটি বলবে না, তুু জিজ্ঞেস করছি, এই মানুষজ্জনির কি বিশেষ কোন বৈশিষ্য রয়েছে ?

मिয়ারা মুপ্েে হাসি ফুটিয়ে বলল, अমি সেটা বলব না। তবে आমি উচ্চমূলো তাদের বিক্রি করতত রাজি আছি।

घরের সবাই নড়ে চড়ে বসল এবং তাদের চোথে মৃথে হঠাৎ आগ্রহ উত্জেলাં

 চাও মিয়ারা?

অষ্ম এবং নবম স্তরের এক চহুর্থাংশ জায়গা।
মনুষষ্র চোথে বিশ্ময় ফুটে ওঠ, কী বनছ তুমি ?
आমার পক্ষ এই ধৃর্ত মানুষ এবং মানুষ জাতীয় রবোট্ণনির কथাবার্ত শোনা র্রীতিমত কষ্কর হয়ে ওঠে। নিচू গলায় মনিটরঢিকে বললাম, आমি আর দেখতে চাই ना।

সাথে সাথে ক্রিন্টি অককার হর়ে आসে। आমি চেয়ারে হেনান দিয়ে চোখ বক্ধ কর্রে বসে রইলাম। आমার বুকের ভিতরে গভীর বিষন্নত এসে ডর করতে थाকে।

এরকম সময় आযার মাথায় কে ভেন স্পর্শ করে নিচি গলায় ডাকন, কিহা-
आমি চোখ খুলে घুরে তাকালাম। লেন বিবর্ণ মুথ্থ দাড়़িযে আছে, आমি অবাক रয়ে জিজ্ঞেস করনলাম, की হয়েছে লেন?

তোমার সাথে आমার কথা বলা প্যোজন কিহা। থুব জส্পরি।
बल।
पूমি তো জান মিয়ারা আমাকে খাদ্য সরবরাহের একটা সমস্যা সামাধান করতে দিয়েছে-

आँ जानि।
आমি সেটা নিয়ে কাজ করহিলাম, কোন্না মানুষের জন্যে কতটুকু খাবার
 মৃলতথ্যকেন্দ্র থেকে তাদের জন্যে মাত্র চার দিনের খাবার রাখা হয়েছে।

आমি চমকে উঠঠ বলनाম, কী বनश् पूমি ?
 रण্যা কর্রার জন্যে।

সত্যি?

शाँ।

## কেন ?

आমि জাनि ना।
মিয়ারা কী জানে ?
আমি বলতে পারবো না।
আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, আমার মনে হয় সে জানে।
কেন বলছ সে জানে ?
आমি একটু আগে দেখছিলাম, সে মহাকাশयানের অন্য এলাকার মানুষদের সাথে কथা বলছে। সে শিতুগুকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সে নিষ্চয়ই জানে আর চারদিন পর শিখ্তুলির কোনো মূল্য নেই।

লেন আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে বলল, কিহা !
কी হয়েছে नেন ?
आমি শিچৃতিনি সাথ্থে সময় কাটিতয়ছি, তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখ্থছি। এরা একেবারে সাধারণ শিফ- একেবারে সাধারণ। এদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা নেই, কৃত্রিম অগ্গত্ত নেই বিশেষ জিনেটিক কোড নেই। এদের রবোট ফার্ম বড় করা হয়েছে, এরা কথা জানে না- কেউ ওদের কথা শেখায় নি। এরা কখनো মানুষ দেখে নি, ওরা কখनো মানুষের ভালবাসা পায় নি, আমি ভেবেছিলাম তাই ওরা বুঝি ভালবাসা বুঝে না। কিন্তু -

किन्तू की ?
বাচ্চাঞ্লি ভালবাসা রুঝে। आমি- আমি- লেন কিছু একটা বলতে গিতয়ে থেমে যায় । তার চোখ দুট্তিতে হঠাৎ পানি জমে ওঠে। আমি অবাক হয়ে লেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম, শেষবার কবে आমি সত্যিকার মানুষকে কাঁদতে দেখেছি মনে করতে পারলাম না।

লেन হঠঠাৎ এগিয়ে এসে আমাকে দুই হাতে ধরে বলল, কিহা-
आমি লেनের দিকে তাকালাম, হাসার চেষ্ঠা করে বনলাম, লেন, এ্ই ঘরে এই মুহুর্তে আমাদের দিকে অসংখ্য যান্ত্রিক চোথ স্তির দৃষ্টিতে তাকিত়ে আছছ। অসংখ্য সংবেদনশীল কান आমাদের কথা उनছে। তোমার কিছू বলার প্রয়োজন নেই লেন । आমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ।

তুমি জান ?
ए্যা, आমি জানি।
সামনের মনিটর থেকে হঠাৎ রীয়ের কथা ভেসে এল, সে বলল, বিশ্ময়কর । যখन आমি প্রায় নিশ্চিত रয়ে যাই যে আমি মানুষকে বুঝতে পারি, ঠিক তখন তোমরা এমন একটা কাজ কর যে আমি আবার বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

কেন রী, की रয়েছে ?

नেন কথ্থাটি বলার आগে তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে সে কী বলবে ?
आমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলनाম, চেষ্ঠা কর, তুমিও পারবে।
সে कী শিতজলির জীবন বাঁচানোর কथা বनছছ্? কিন্ুু সেটা তো হতে পারে না, সেটা ঢে অসম্বব। ख্যু বে অসষ্ব তা নয়, এর সাথে আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আমাদের অস্তিত্ত্রের প্রশ্ন জড়িত আছে। তাহলে कী হতে পারে-

आমি লঘ্ধা পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এনাম। ছ্যা, আমাকে একটা অসষ্ভব কাজ করতে হবে। মহাকাশযানের মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ কমতাকে অগায করে আটটি অত্যত্ত সাধারণ শিখ্র প্রাণ বাচঢত হবে। এর সাথে হয়তো आমাদের

 আমার রুকের ভিতরের ওমোট বিষপ্নতাটি কেটে পেছে, সেখানে এসে ভর করেছে বিচিত্রি এক ধরননের ক্রোষ।

আমি মিয়ারার আস্তানায় করিডোর ধরে হাঁটতে থাকি, আমার পিছ్ পিছ্ একট্
 দেথি- স্বাজাবিক অবস্शায় মাহাকাশযান্রে মূল তথ্যকেন্দ্রের বিশেষ आদেশ উপেষ্ষা করে কিছू একটা করা অসब্ ব্যাপার- কিন্ু মহাকাশयানে এখন স্বাভাবিক অবश্থা নেই। সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শক্তি।

आমাদের সবার জন্যে এথन সবচ্চেয়ে সरজে পাनিয়ে যাবার একটি মাত্র উপায়। আমাদের শরীরে বে দ্রাকিওশানणि দিয়ে মহাকাশযানের মূল এবং আনুষাপ্কিক তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা হয় লেই ট্রাকিওশানটি বের করে সেখানে অন্য একটি উ্রাকিওশান ঢুকিয়ে দেওয়া। সেই द্বাকিওশানে থাকবে ভিন্ন একজনের পরিচয় यার সাথে আমাদের কোনো সস্পর্ক নেই। এই পরিচয় নিয়ে আমরা শীতল ঘরে
 ব্যাপারটি অনেকটা আঘ্ছহত্যা করার মতে, মহাকাশयানের বিশাল তথ্যকেন্দ্র থেকে निজ্রেকে অদীশ্য করে দেয়া। ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে যদি এই মহাকাশयान
 পরিচয় নিয়ে জীবন টর্হু করতে পারব। হয়তো পার্রব না- কিন্ুু সেটা নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই।

आমি হাঁটতে হাঁ্তে নিচে নেমে এলাম, आটটি শিখর জন্যে এখানে आনাদা একটা घর তৈরি করা হয়েছে। ঘরট্তেত উকি দিয়ে দেথি লেন ঘরের মাঝামাঝি

 नেন হাসি মুৰ্ে বলन, কিशা, দেখ বাচ্চাঔ্ি কথা শিথে যাচ্ছ !

সত্যি ?
হ্যা। आমি এর মাঝে অনেক কিছू শিখিয়েছি। দেখবে ?
দেখাও।
লেন তার হাত উচू করে বলল, এইট কী ?
বাচ্চাখ্ি উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে বলল, হাত! হাত!
লেন নিজের চ্রল স্পর্শ করে বলল, এইটা कী ?
চুল! চूल!
লেন নিজের নাক স্পর্শ করে বলল, এইটা কী ?
नाক! नाক!
আমরা সবাই মিলে কোথায় যাব ?
शৃ! পৃ!
পৃ ? আমি একটু অবাক হয়ে লেনের দিকে তাকালাম। লেন হেসে ফেলে बनल, একটা শক্দ কঠিन रয়ে গেन সেটাকে কেটে ছেটে সহজ করে ফেলে ! পৃথিবীকে করেছে প্। কী বুদ্ধি দেথেছ ?

তাই তো দেখছি।
আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে- নিজেরা নিজেরা একটা ভাষা তৈরি করে ফেলেছে। কিচির মিচির করে নিজেদের ভিতর কী বলে আমি কিছ్ֵই বুঝি না।

মজার ব্যাপার তো।
ছ্যা- ছোট বাচ্চার মাঝে এত মজার ব্যাপার লুকানো আছে তুমি দেখলে অবাক रয়ে যাবে। একটু আগে কী হয়েছে শোন-

লেন একটু আগে থাবার সময় বাচ্চাখ্তি তাদের পানীয় নিয়ে কী দুষ্टুমি করেছে সেটা খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে তর্তু করে। আমি নিজের বিশ্ময়ইকু গোপন করে মুখে একাগ্রতার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলি। आমি नিজের চোথে না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতে পারতাম না লেনের মতো একটি মেয়ে ছোট শিঔদের নিয়ে এ ধরনের উচ্बুস দেখাতে পারে।

আমি একটা নিঃপ্বাস ফেললাম, বাচাখলিকে বাঁচাতে হবে, যেভাবেই হোক।
চতুর্থ স্তরে নানা ধরনের স্কাউটশিপ রাখা আছে আমি সেখলি দেথে একটাকে বেছে রাখলাম। এটা তৈরি হয়েছিল মহাকাশयানের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা নিরীক্ষার্র জন্যে, বায়ুশূन্য মহাকাশে যেতে পারে বলে এটি বায়ু নিরোধক, ছোটখাট গোলাখলি সহজে সহ্য করতে পারবে। নিয়্ত্রণটুকু পুরোপুরি যান্ত্রিক আমাকে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। आমি স্কাউটশিপের কোড নাম্বারটি নিয়ে তথ্যকেন্ড্রে যোগাযোগ কন্তলাম। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এটি ব্যবহার করার উপায় নেই। आমি পর্যবেশ্শণ করার জন্যে কয়েক মিনিট ব্যবহার করার একটা সাময়িক অनুমতি যোগাড় করে

র্木াখলাম। মিয়ারায় আস্তানা থেকে কয়েক মিনিটের মাঝে কেউ বের হতে পারবে না কাজেই এটা নিরাপত্তার জরোে কোনো রক্ম হু্মক নয়।
 आমাদের শরীর থেকে ট্রাকিওশান ऊ⿵冂 आলাদা করতে रবে। একজন মানুষ্েে
 आমরা এই মহাকাশযানের অখ্যোজনীয় জজালে পরিণত হব। কিন্হু সেটা নিয়ে এখন आর চিত্তা কর্রার সময় নেই। ট্বাকিওশানษলি বের করতে আমাদের কষ্ঠ হন， চামড়ার নিচে লুকান্নে থাকে，সেটা কেটে বের করা থুব সহজ বাপার নয়। ছোট পাত্া একটী চাকতির মতো শক্শিশানী দ্রান্সমিটারণলি आপাততঃ শরীীরের উপরে লাপিয়ে রাथा হন，শেষ মুহूর্ত্রে সেখি অन্য কোথাও লাগিয়ে দিয়ে মৃन তথ্যরেন্দ্রকে বিল্রাত্ত কর্না হবে।

निর্দিষ্ সময়ে আমি ক্কটটশিপের কাছাকাছি পৌছে গেনাম，ত্রিনি সারাক্ষণই আমার সাথে খানিকটা দৃরত্ব বজায় রেখে আমার পিছ্ পিচ্ম এসেছে। স্কাউটশিপের কাছাকাছি এসে आমি आমার ট্রাকিওশানটি চলমান একটি রবোটের দিকে ছুড়ে দিলাম－পুরো জিনিসটা করতে হল তথকেন্দ্রের চোখকে আড়াল করে，সেটা जত্যत দুহ্রা কাজ। ब্রিনি সাথে সাথে সেই ররোটটির পিছু পিছু হাঁতে খর্রু করে－ যখন সে বুঝতে পারবে आমি পালিয়ে পেছি তার প্রতিক্রিয়া कী হবে জনার আমার একাঁ সৃক্ম কৌতুহল হল ！

কাউটশিপের দরজায় টোকা দিতেই সেটা ঘর ঘর শব্দ করে খুলে গেল। আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢছকে গেনাম，বাইরে থেরে বোঝা যায় না কিত্তু ভিতরে বেশ ঋ্রশন্ঠ। আমি কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিতেই সেটি মিষ্ সুরে কথা বনে উঠল， মহামান্য কিহা，आপনি ক＜্যেক মিনিটের এটা পর্যবেক্কণ করতে এসেছেন－ আপनাক্ক কী आমি কোনোজাবে সাহায্য করতত পার্রি ？
 की ？

কট্ট্রোল প্যানেলের ওপরের ভাগে ভারসাম্য রক্ষার মডিউনটি সবচেতেে


চমৎকার－আমি পকেট থেকে ছোট একটা বিক্ষেরকের টিউব বের করে

 করে নি।

মহাকাশयाনের কন্ট্রোল প্যান্নে অবশ্যি তীক্ন্ন স্বর্রে বিপদ সংকেত বাজাতে
 বিচ্ফেরক অত্ত্ত বিপজ্জন়্ক－

সেজনোই এনেছি।
তুমি কী করবে বিফ্ফোরক দিয়ে ?
ভারসাম্য রক্ষার মডিউল এবং স্কাউটশিপের নিয়ন্তণের যন্ত্রপাতি উড়িয়ে দেব।
অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কাজ করততে যাচ্চ।
श্যা। আমার ভাসা ভাসা মনে আছে यদি ক্কাউটশিপে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ভেতরের আরোহীদের জীবন রদ্ষার একটি শেষ চেষ্টা করা হয়। তখন ক্কাউটশিপের নিয়ন্ত্রণ আরোহীদের হাতে দেয়া হয়। আমার ক্কাউটশীপের নিয়ন্তণইকু দরকার-

কিন্তু তার যথাযথ নিয়ম রয়েছে। তুমি বেটা করতে যাচ্ছ সেটা বিপজ্জনক এবং বেআইনি।

সষ্ভবত। आমি কथা না বাড়িয়ে বিফ্ফোরকের টিউবটি কন্ট্রোন প্যানেলে বসিয়ে একটু দূরে সরে গেলাম। তিন সেকেভ্যের মাঝে প্রচ* শব্দে একটা বিঙ্ফোরণে কন্ট্রোল প্যানেলের বড় একটা অংশ উড়ে গেল এবং সাথে সাথে তীব্র স্বরে ভেতরে বিপদ সংকেত বাজতে থাকে, উজ্জন লাল আলো জৃলতত এবং নিভতে ওর্রু করে। আমি ক্কাউটশিপের ভেতরে এবারে ভিন্ন একটি কঠ্ঠস্বর তনত়ে পেলাম, সেটি তীক্ক্র গলায় বनল, মহা বিপদ সংকেত। আরোহীদের নিরাপত্যার জন্যে বলছি, ক্কাউটশিপের প্রাথমিক নিয়ন্রণণ পুরোপুরি ধ্বংস হর়্ে গেছে। আমি ঘ্বিতীয় ধাপের निয়़्र्वণ-

आমি গলায় ভয় এবং आতংক ফুটিয়ে বললাম, বাইরের সাথে সমত্ত যোগাযোগ কেটে দাও।

मिष्ছि।
আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দাও।
দিচ্ছি -
आমি কন্ট্রোল প্যানেनের সামনে গিয়ে বসে বললাম, নিচू দিয়ে উড়তে ওর্র্ কর। দ্বিতীয় স্তরে থামতে হবে।

किन्ুू-
কোন কথা বলার সময় নেই, তাড়াতাড়ি-
সাথে সাথে স্কাউটশিপের গর্জন করে উড়তে তরুু করে।
দ্বিতীয় স্তরে লেন বাচ্চাখিলিকে নিয়ে প্রস্থুত হয়েছিন। আমি এক মুহূর্ত্রের জন্যে দরজা থুলতেই সে সবাইকে নিয়ে হডড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। আমি গলা উচিয়ে বললাম, মূল প্রবেশপথ দিয়ে বের হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি-

## किन्रू-

এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। তোমাকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই।
স্কাউটশিপের ভেতরে আর কোনো কथা শোনা গেল না। সেটা নিচু হয়ে ছুটতে

## খর্ত্র করে এবং দেখতে দেখতে এর বেগ বেড়ে যেতে থাকে।

লেন निচ্দ গলায় বলল, আমরা এখन কোথায় যাব ?
কাছাকাছি কোনো শীতল ঘরে। आমি কিছ্ নকল দ্বাকিওশান তৈরি করে রেথেছি, এখান থেকে বের হয়ে শরীরে লাগিয়ে নিতে হবে।

লেন কিছ্গ একটা বলতে यাচ্ছিল ঠিক তখন স্কাউটশিপটা ঝাঁকুনী দিয়ে থেমে যায় এবং ভেতরে আমরা সবাই হড়মুড় করে পড়ে গেলাম। ছোট বাচ্চাঋুলি ব্যাপারটা এক ধরনের থেলা মনে করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে అর্রু করে।

आমি এক্নু শংকিত হয়ে বললাম, की হয়েছে ? থামছ কেন ?
প্রতিরক্মককেন্দ্র তোমাদের পরিচয় জানতে চাইছে।
आমি কঠিন গলায় বলनাম, তোমাকে আমি বলেছি আমদের হাতত কোনো সময় নেই। তুমি বের হয়ে যাও।

প্রতির্ষাকেন্দ্র তাহলে আমাদের আক্রমণ করবে।
করলে করবে। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি তুমি এই মুহুর্তে বের হয়ে যাও।
এটি বেআইনি-
আমি তোমাকে এই বেআইনি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছি।
ক্কাউটশিপের বিষ্ষন্ত কন্ট্রোল প্যানেলে কিছ্ আলোর ঝলকানী দেখা গেল, তারপর যেরকম হঠাৎ করে এটি থেমেছিল ঠিক সেরকম করে হঠাৎ এটি ছুটতে ত্তু করুল।

ষ্কাউটশিপটি যখন তার গতিবেগ নিয়ন্র্রণ করে মহাকাশयানের বিশাল করিডোর ধরে নির্দিষ্ পথে ছুটতে তর্সু করেছে তখন লেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলन, তোমার কি মনে হয় কিহা, আমরা কী পালিয়ে যেতে পারব ?

নিচয়ই পারব।
প্রতিরক্মা বৃহ থেকে আমাদের পিছ্হ নেবে না ?
आมরা আমাদের ট্রাকিওশান ফেলে এসেছি, আমরা কে তারা এখনো জানে না। তারা জানার आগেই আমরা শীতল ঘরে ঢুকে যাব।

আমরা কি পারব ?
आমি উত্তর দেবার আগেই স্কাউটশিপের কন্ট্রোল প্যানেল থেকে উত্তর ভেসে এল, সেটি বলन, আমার ধারণা পারবেন না।

কেন ?
এই মাত্র তিনটি বাই ভার্বাল স্কাউটশিপের কন্ট্রোল লক ইন করেছে। যে কোন্না মুহ্রু্তে বিচ্ষোরক দিয়ে এটিকে ধ্রংস করে দেবে।

आমি কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে একটি চেয়ারে বসে নিজেকে চেয়ারের সাথে আধ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিতে নিতে বললাম, লক ইন করার মাইক্রো-সেকেন্ডের মাঝে

আঘাত করা যায়। এখनো যখन করে নি- তার মানে তারা আঘাত করবে না ।
কেন করবে না ?
সষ্ঠবত তারা আমাদের পরিচয় জেনে গেছে।
লেন ফ্যাকাসে মুণ্থে বলল, সর্বনাশ! आমরা তাহলে কী করব ?
দেथि कী করা याয়। आমি দ্রুত চিন্তা' করতে করতে বললাম, তুমি বাচ্চাখলিকে চেয়ারখলির মাঝো শক্ত করে বেঁধে দাও, আমার মনে হয় স্কাউটশিপটা निয়ে কিছ্র লাফঝাঁপ দিতে হবে।

কী রকম লাएयौঁপ ?
বড় ধরনের। আমি একটা পর্যবেছ্মণ-কেন্দ্র ডেঙে মহাকাশে বের হয়ে যাবার কथা ভাবছি।

লেন অবিষ্বাসের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। आমি দুর্বলভাবে হেসে বললাম, আমদের স্কাউটশিপ মহাকাশে যেতে পারে, আমাদের পিছু নিয়েছে সাধারণ বাই ডার্বাল সেখলি ম্হাকাশে যেতে পারবে ना।

কিন্তু আমরা কেমন করে মহাকাশে যাব ?
आমি এچनো জানি না।
পর্যবেক্মন কেন্দ্রের জানালা সবসময় বহ্ধ থাকে।
কিন্তু यদি প্রচ® গতিতে সোজাসুজি পর্যবেহ্巾ণ-কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে چক্থ করি সষ্षবত একটl জানালা খুলে যাবে। आমরা সেই জানালা দিয়ে বের হয়ে যাব।

কেন জানালা খুলবে ?
মহাকাশयানকে রকা করার জন্যে। একটা ক্কাউটশিপ প্রচ* গতিতে যেতে পারে, এর গতিশক্তি মেগাজুন পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশযান তার দেয়ালে মেগাজুল শক্তিতে আঘাত করতে দেবে না। সেটি মহাকাশযানের জন্য বিপজ্জনক।

লেন কোনো कथा ना বলে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। খানিকস্মণ চুপ করে থেকে বলল, কিন্ত্র তোমার ধারণা यদি ভুল হয় ?

आমি লেনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে পড়ে বললাম, স্কাউটশিপ, আমি চাই তুমি ধীরে ষীরে গতিবেগ বাড়িয়ে উপরে ওঠে এস।

মহাকাশयানের ভেতরে আমার গতিবেগ বাড়ানোর উপায় নেই। ক্কাউটশিপটি এক মুহूর্ত অপেদ্মা করে বলল, এটি বিপজ্ঞনক ।

ঠিক आছে, তুमि নিয়ন্ত্রণটি আমার হাতে দিয়ে দাও।
তোমার হাতে ? তুমি স্কাউটশিপ কখনো নিয়ন্ত্রণ করেছ ?
आমি সেটা নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই না। आমি কোনো জটিল কাজ করতে याচ্ছি না। সোজাসুखি মহাকাশযানের দেয়ালে আঘাত করতে যাচ্ছি-

ক্কাউটশিপের মূল নিয়ঙ্রণের জন্যে যে বোতাম রয়েছে সেটা স্পর্শ করতেই

নিয়ন্ত্রণটুকু আমার হাতে চলে এল। আমি শক্তিকেন্দ্রে চাপ দিয়ে স্কাউটশিপের গতিবেগ বাড়াতে ওৰুু করি, আমার দুই পাশে দিয়ে মাহাকাশযানের করিডোর পিছনে ছুটে যেতে ঔর্রু করল। আমি গতিবেগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতেই যোগাযোগ মডিউলে আমাদের পিছনে লেগে থাকা বাই ভার্বালের আরোহীর গলায় স্বর তনতে পেলাম, চিৎকার করে কঠোর গলায় বলन, কিश, आমি জানি তুমি ক্কাউটশিপে আছ। এই মুহূর্তে নিচে নেমে আস, না হয় তোমাকে খুলি করব -

आমি কোনো উত্তর না দিয়ে ক্কাউটশিপের গতিবেগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকি। কঠ্ঠর্বটি আবার কঠোর গলায় বলল, এই মুহুর্তে নিচে নেমে আসএই মুহূর্তে-

आমি স্কাউটশিপের নিয়ন্তণ রহ্মা করার চেষ্ঠা করতে করতে মহাকাশযানের উপর্র দিয়ে ছূটে যেতে থাকি, উপরে ম্বচ্ছ জানালাখলি দেখা যাচ্ছে, এর কোনো একটিতে আমার আঘাত করতে হবে, आমি সাহস সঞ্চয় করতে থাকি, একটি স্কাউটশিপ নিয়ে প্রচণ বেগে সোজাসুজি মহাকাশেযানের দেয়ালে আঘাত করার মতো সাহস সষ্ববত আামার নেই।

आমি মহাকাশयানের উপরে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে নিচে তাকালাম, অনেক নিচে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি- যানবাহন দেখা যাচ্ছে, আমাকে ঘিরে নানা ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকে। সষ্ভবত অনেকেই আমাকে লহ্ষ করছে। আমি শক্ত হাতে নিয়ন্র্রণইকু ধরে রাথি। আমার কপালে বিন্দू বিন্দু ঘাম জলে ওঠে, आমার নিঃপ্ধাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে, আমি স্কাউটশিপটাকে সোজাসুজি ওপরের দিকে ঘুরিয়ে আনতে তর্রু করতেই হঠাৎ ভিতরে একটা নূতন কঠ্ঠস্বর ত্নতে পেলাম। সেটি চাপা গলায় বলল, ক্কাউটশিপের आরোহী, आমি একটি গোপন চ্যানেলে তোমার সাথে যোগাযোগ করছি, আমার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ ট্থে না। তুমি আমার কথার কোনো উজ্ৰর দেবে না।

কঠ্ঠস্বরটি এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলন, মাহাকাশযানের দেয়ালে আঘাত করে বের হয়ে যাবার পরিকষ্পনাটির সাফল্যের সষ্টাবনা দশমিক দুই তিন। ডুমি যদি চাও তোমাকে आমি অন্যভাবে রभ্মা করতে পারি। তার জন্যে স্কাউটশীপের পুরো নিয়্ত্রন আমাকে দিতে হবে- আমার কোড নম্বর সাত চার তিন দুই।

आমি অবাক হয়ে বিচিত্র কঠ্ঠস্বরটি ৃনছিলাম, ব্যাপারটি একটি ষড়यন্ত্র कী ना যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কষ্ঠস্বরটি আবার বলল, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে কয়েকটি বাই-ভার্বাল ধাওয়া করহে, তোমাকে چলি করার সুযোগ পেয়েও থुলি করছছ না, यার অর্থ এই স্কাউটশিপে তোমরা যারা আছ তারা সষ্ভবত অত্যত্ত অর্রणত্ণপূর। তোমাদের দ্রাকিওশান নেই याর অর্থ তোমরা পালিতয় यাচ্চ। মহাকাশযানের প্রচলিত পদ্ধতি থেকে যারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করে তাদের জন্যে আমার সমবেদনা রয়েছে, সেই জন্যে आমি তোমাদের সাহায্য করতে

চাইছি। তুমি যদি আমার সাহাय্য গ্রহণ করতে চাও কোড-নষ্বর সাত চার তিন দুইয়ে ক্ষাউটশিদপর নিয়্ত্রণটুকু হস্তান্তর কর। आসাদের হাতে সময় খুব কম।

आমি নেনের দিকে তাকালাম, সে ক্যাকাশে মুথে বসে আছে। তার দুই পাশ্র বাচ্চাঔ্ি বসে আছে, তাদের চোখ মুথ आনন্দে ঝলমল করহে। ক্কাউটশিদপর পুরো ব্যাপারটুকু তারা অত্য মজার কোনো গেলা হিলেবে ধরে নিয়েছে। আমি একটা नিঃপ্ধাস ফেলে কট্দ্রোল প্যানেলের একপাশে কোড-নন্বরটি প্রবেশ করিয়ে কাউটশিপের নিয়্র্রণট্রক হস্তান্তর করে দিলাম।

সাথে সাথে ক্কাউটশিপটl বিদ্যৎৎবেগে তার দিক পরিবর্তন করে উল্টোদিরে
 সোজাসুজি উপরের দিকে উঠতে ঔর্ক করে। আমি উপরে তাকির্যে হঠাৎ করে বুঝ্ে পারলাম আমাদেরকে কোথাও নেয়া হচ্ছে।

মহাকাশयानটি একটি বিশাল চাকার মজেে, এটি তৈরি কর্রা হয়েছে মহাকাশে, দীর্ঘ সময় নিয়ে এর বিভিন্ন অংশ তৈরি করে এনে একটু একই করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চাকার মতো অংশটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে মহাকাশযানের শক্তিশাनो ইঞ্জিন। ইজ্বিন্তनি মহাকাশयानের সাথে ছয়টি রড দিয়ে नाগান্না। রডफলি ফাঁপা এবং এর ভেতর দিয়ে জনায়াসে কয়েকটা ক্কাউটশিপ ঢুকে যেতে পারে। এই মুহূর্তে आমাদের স্কাউটশিপটা এরকম একটি ফাঁপা টিউবের মাবে দিয়ে তিতরে पूকে यাওয়ার চেঠt করছে। মহাকাশযানের এই অঞ্षলটি মানুষ বাসের অনুপোবোগী। এখানে বাতাস নেই, তাপমাত্রা নিয়ন্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই, মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ পাবার কোনো উপায় নেই। মহাকাশযানে কुख্রিম মাধ্যাকর্ষণ বन তৈরি করার জন্যে এটি তার অণ্ষে উপর ঘুরছে। সেট্ট্রিফিউগাল বল থেকে তৈরি হয়েছে মাধ্যকর্ষণের অনুভূতি। কেন্ড্রে সেই মা্যকর্ষন বলও নেই। এখানে এসে কেউ আশ্রয় নিতে পারে সেটি আমার পকে বিপ্ধাস করা কঠিন কিত্ুু আমি অবাক হশ্যে দেথতে পেলাম সত্যি সাত্যে সেখানে আশ্রয় নেবার জন্যে আমরা ঙ্কাউটশীপপে ছুটে যাচ্ছি।

মহাকাশयानঢি বিশাল এবং आমরা দীর্ঘ সময় এই অক্ধকার গহ্বর দিয়ে ছুটে যেতে থাকলাম। आমাদেরকে কোথায় निয়ে যাচ্ছে आমরা জাनि না- आমার কथा

 शীরে ধীরে স্পষ্ট रতে থাকে এবং आমি বুঝট্ত পারুলাম সেটি একটি ডকিং স্টেশন। ক্কাউটশিপটার গতিবেগ করে আসে এবং ডকিং স্টেশনেনর নির্দিট জায়গায় সেটি নিজেকে শক্ত করে नाभिয়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাড়াল। आমি की কর্নব বুঝতে পারছ্নিাম না, ঠিক তथन आগের কঠ্ঠব্বটি ৃনতে পেলাম। সেটি বলল, ঢোমরা ক্কাউটশিপটা থেকে বের হয়ে আসতে পার। এখান্ন মাধ্যাকর্ষণ নেই, কাজেই

তোমাদের ভেসে বের হয়ে আসতে হবে, ব্যাপারট্তিতে অভ্যস্ত হতে হয়তো একইু সময় নেবে।

आমি কথা বলতে পারব কী না বুঝতে পারছিলাম না, निঃশব্দে চেয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই ভেসে উপরে উটে এলাম, তাল সামলে কোনোমতে দরজার কাছাকাছি এসে হ্যাভ্ভেলটা ধরে রাখলাম। কঠ্ঠস্বরটি আবার বলল, তোমরা এখল নিরাপদ দূরত্ণে চলে এসেছ, ইচ্ছে করলে কথা বলতে পার।

आমি দরজা चুলতে খুলতত বললাম, आমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে ধन্যবাদ। কেন বাঁচিয়েছ জানলে আরো স্বস্তি বোধ করতাম।

কষ্ঠস্বরটি হালকা গলায় বলল, বলতে পার অল্প খানিকটট সমবেদনা এবং অনেকখানি কৌতূহল! তোমাদের স্কাউটশিপে যারা আছে তারা খুব তব্সুত্পূপ্ণ, কারা সেই খর্তুপ্রপণর্ণ মানুষ ? তুমি নাকি অন্য কেউ ?

আমি হেসে বললাম, না আমি নই। তারা আসছে।
আমার কথা শেষ হবার আগেই শিওঔুনি উচ্চঃস্বরে হাসতে হাসতে এবং আনল্দে গড়াগড়ি খেয়ে ভাসতে ভাসতে স্কাউটশিপের দরজা দিয়ে বের হয়ে আসতে থাকে। এক মুহুর্ত পর আমি আবার কঠ্ঠস্বরটি उনতে পেলাম সেটা শিস দেবার মতো শব্দ করে বলল, এরাই তাহলে সেই ৩র্তত্দপূর্ণ মানুষ ?

आমি মাধ্যকর্ষণহীন অবস্থায় অভ্যত্ত নই। অৰু মনে হতে থাকে যে কোথাও পড়ে যাচ্ছি, কোনোভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বললাম, য্যা, এরাই সেই খরুত্রুপৃর্ণ মানুষ। কিন্তু তুমি কে ?

## आমি ?

श্যা তুমি।
আমি সেরকম কেউ নই। একটু পরেই দেখবে। তোমরা ডকিং স্টেশন পার হয়ে ভিতরে চলে এসো।

ক্কাউটশিপ থেকে নেমে শিখক্ৰন একেকজন একেকদিকে ভেসে চলে যেতে তর্সু করে এবং তাদের সবাইকে আবার ধরে আনতে লেন এবং আমার বিশেষ বেগ পেতে হল। শিওদের সম্পূর্ণ বিনা কারণে আনন্দ পাওয়ার এবং সেই অকারণ আনন্দ অন্যদের মাঝে সঞ্চালিত করে দেয়ার একটা বিশেষ ক্য়তা রয়েছে। দেখা গেল আমরাও শিফখলির পিছনে ছুটতে ছ্রটতে হাসাহাসি করছি।

পাশের ঘরটি মাঝারি আকারের, মাষ্যকর্ষণহীন যেকোনো জায়গার মতো এখানেও অসংখ্য যন্ত্রপাতি এবং দৈनন্দিন ব্যবহারের জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে। घরটিতে অনুজ্জ্qল একটা আলো জ্লছছে এবং घরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পিলারে একজন মানুষ উল্টো করে বাঁধা। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় উল্টো সোজা বলে কিছ্র নেই কিন্তু তবুও দৃশ্যটি দেখে আমরা চমকে উঠলাম। মানুষটি বৃদ্ধ, সত্যি

कथा বनঢে की आমি এর आাে কোনে বৃ⿸্ধ মানুষ দেথি नि। নूতন প্রयুক্তিতে মানুखের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্ুू এই মানুষটির চেহারায় বার্ধকেের ছাপ ভয়াবহ ভাবে এসে স্থান নিয়েছে। তান মাথায় ধবধবে সাদা চूল, মুণ্থে সাদা লন্ধা দাড়ি-গৌফ। তার মুথ্ের চামড়া কুপ্চিত, চোথ কোটরাপত। সেই কোটরাগত চোখ অঙারে মতো জৃনছছ। মানুষটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলब, आমি লী। সবাই ডাকে বুড়ে--লী। आমি বুড়ো-লীয়ের आক্তানায় তোমাদের आমত্রণ জানাচ্ছি। आমি দুঃथिত তোমাদhর কাছে आসতে পারছি না। বয়স হয়ে গিয়েছছ, শরীরে জোর নেই, নিজেরে তই পিলারের সাথা बেঁধে রেখেছি আা প্রায় তিরিশ বছর।

লেন आর্ত শল্ করে বলল, তিরিশ বছর ?

 यד্ত্রণা গিয়েছে। भानिয়ে শেষ পর্यন্ত- বুড়ো নী হঠাৎ কथा थামিয়ে বনन, তোমাদের কেমন জাनि বিষ্ষत্ত দেথাচ্ছে। তোমরা বিশ্রাম নিয়ে এসো। দেখতেই পাচ্ছ এটা निয়মিত মানুষের জাস্তানা নয় তোমাদের নিচয়ই কষ্ট হবে। তবে জায়গাটা निরাপদ। একেবারে শক্তিকেন্র্রে आস্তানা করেছি তো কার্রো ধারে কাহে আসার ফমতা নেই। আমার এখানে মানুষজন নেই, কাজ চালানোর মতো কিছू রবোট তৈরি করেছি, তারাই সাशাय্য করে।

বুড়ে नी মুখ ঘুরিয়ে ডাকল, কিশি-
घরের মাঝে ইত্তত ঝেসব যন্বপাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের মাঝে বড় ধরনের একটি यन्ब হঠাৎ यেन জীবন্ত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে দুপাশে দूটি यাল্রিক হাত এবং একটি বিদঘুটে মাथা গজ্যেয়ে ওঠে। পিছনে ছেটট একটা জেট ইজ্রিন চালু হয়ে


বুড়ো नী রবোটটির দিকে তাকিক্যে বলন, এथানে অতিথি এসেছে। তूমি তাদের নিয়ে যাও। বি্রিম এবং খাবারের বাবস্থা কর।

রবোটটি কোনো কथা না বলে এগিয়ে ভ্যেত থাকে। आমি এবং লেন কোনোভাবে শিওঔলিকে ধরে বেঁধে তার পিছ্ পিছ্ যেতে থাকি। आসনে বুঝতে भाরি नि, आমি সত্যিই অসষ্ব ক্বান্ত।

## ৫.

आমার হঠাৎ ঘूম ডেঙে গেল। চোধ গুলে তাকিয়ে দেখলাম জামি ছেট ঘরটার
 घুরে বেড়াচ্ছে। निচে মেবের কাছাকাছি একটা গ্যিলকে ধরে লেন আধশোয়া হর্যে শून्ग দৃষ্টিতে তাক্যে আহে। आমি निएू গলায় বললাম, লেন, ঢूমি ঘूমাও नि ?

ঘুমিয়েছিলাম, কিন্মু ঘুম ভেঙে গেল। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় ডেসে ভেসে ঘুমিয়ে আমার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া মনে হয় রিটালিন-8০০ এখনো শরীীরে রয়ে গেছে।

आমি घরের মাঝে থেকে তেসে ভেসে নিচে আসার চেট্টা করতে করতে
 গেছে।

লেনের্র বিষ্ন যুথে হাসি ফুটে ওঠ।। সে খানিকক্ষণ ঘুমন্ত বাচাচাঔলির দিকে তাকির়ে থাকে। ভাসতে ভাসতে বাচাӊলি যথন একজন আর্রেকজনের কাছে চলে आসে তখন একে অপরকে অড়িয়ে ষরে। आবার ঘুম্মে মাবোই একজন আরেকজনকে ছেড়ে দেয়, দুজন দুদিকে তেসে চলে যায়। লেন ছোট একটা নিঃঞ্ধাস खেলে বলল, এই সৃষ্ণিগজতে শিষ থেকে সুন্দর কিছ্ নেই।

पুমি মনে হয় ঠিকই বলেছ। আমি কিতু আগে কখনো কোনো শিঔকে ভাল করে লদ্ষ কর্নি নি।

आমিও করি नि। একটা তথ্য কেন্দ্রে একবার দেখেছিনাম প্রাלীনকানে নাকি শিษদের জন্ম হত মেয়েদের গর্ভে, সন্তান জন্ম দিতে হত অসহ যন্ত্রণা সহ করে তার্রপর মের্যেট্টিকে সেই শিঙকে বুকের্র দুষ খাইয়ে বুকে ধরে বড় করতে হতো।

आমি মাথা নেড়ে বলनाম, आমিও ওনেছি কথাট- জন্মের পুরো ব্যাপারটা ছিন অবৈঞ্ঞানিক। अनिक্য়जা आর বিপদ দিয়ে ভরা-

লেন আমাকে বাধা দিয়ে বলল, গত কয়েেকদিন এই বাচ্চাখলিকে দেখে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ব্যাপারটট হয়তো খারাপ ছিল না। বাচ্চাতলি আমার কাছাকাছি রয়েছে ততেই তাদর জন্যে আমার বুকে কী ভয়ানক ভালবাসা জন্মে গেছে। একটি মেয়ে যখন বাচ্চাট্টিকে দীর্খ সময় নিজের গর্ভে ষরে রাখবে তখন তার জন্যে कী রকম ভালবাসা হবে তুমি চিন্তা করতে পার ?

आমি ব্যাপারটা চিত্তা করে এবাদু শিউরে উঠে বনলাম, আমার নৃতন পদ্ধতিটাই পছন্দ- মেখান্ন শিষ্র জন্ম হয় ল্যাবরেটরিতে, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের


লেন একটা ছোট নিঃ্ধাস ফেলে বলল, যাই হোক, এসব নিয়ে অনেক কथা বना याয়। এখन निজেদের কথা বলি, आমাদের এখन कী হবে ?

आমি মুথে এক ধরনের হাসি ফুট্টিয়ে তোনার চেষা করে বনলাম, মনে আছে पूমি মানুম্বের নেতৃত্দ নিয়ে মানামারি ব্যাপারটি দেখতে চাইছিনে ! এখানো कী দেখতে চাও?

লেন মাথা নাড়ন, বলল, ना। চাই না। यথেষ্ট দেথেছি। কিন্ুু এখন कী হবে आমাদের ? आমরা কী কর্রব ?

आমি কিছুহণ চूপ করে থেকে বললাম, বুড়ো নীয়ের এই আস্তানাটা নিরাপদ।

আমাদের আপাতত এখানেই থাকতে হবে।
লেन চারিদিকে তাকিয়ে বলল, এই ছোট জায়গায় ? মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় ডেসে ভেসে ? কয়েকদিনের মাঝেই শরীরে মাংশপেশী দুর্বল হয়ে যাবে তখন আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারব না -

মাংশপেশী ঠিক রাখার নিয়মকানুন আছে। তা ছাড়া চেষ্৷ করে দেখা যাবে একটা শীতল ক্যাপসুল আনা যায় কিনা, তাহলে এখানেই একটা ছোট শীতল ঘর তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়া যায়। পৃথিবীতে পৌছে ঘুম থেকে ওঠা যাবে।

সেটা কী করতে পারবে ?
বুড়ো লী খুব কাজের মানুষ, দেখলে না আমাদের कী চমৎকার ভাবে উদ্ধার করে নিয়ে এল, কিছ্র একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লেন আমার হাত স্পর্শ করে বলল, আমি আর পারছি না কিহা।
आমার বুকের ভিতরে হঠাৎ লেনের জন্যে এক ধরনের বিচিত্র অনুভৃতির জনা হয়, তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু নরম কোমল ভালবাসার কথা বলতত ইচ্ছে করে, आমি অবশ্যি কিছ్ছই করুলাম না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে লেন। আরো অনেক শক্ত হতে হবে।

आমি যখন বুড়ো লীয়ের ঘরে গেলাম তথনো সে ঘরের মাঝামাঝি একটা পিলার বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছিল। তাকে ঘিরে নাनারকম यন্ত্রপাতি জঞ্জাল ভেসে বেড়াচ্ছে। এক কোণোয় একটি ত্রিমাত্রিক হলোগাফিক ক্ক্রিন, সেখানে মাহাকাশযানের কিচ্ৰ খবরাখবর প্রচারিত হচ্ছে। বুড়ো লী সেগুলি দেখছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। আমি কাছাকাছি পৌছাতেই সে চোখ খুলে তাকিভ়ে বলল, কিছু একটা হবে এথন!

आমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের কী হবে ?
জানি না। কিত্ুু কিছ্র একটা হবে। আমি ত্রিশ বছর থেকে ৃবু দেখছি- কথন কী হয় সেটা সস্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সবকিছू দেখে মনে হচ্ছে এখন কিছ্র একটা হবে।

आমি কিছ্ বনলাম না, কাছাকাছি ধরে রাখার কিছ্র নেই, একইু পরে পরে ওলটপালট খেয়ে যাচ্ছিলাম, এরকম অবস্থায় কারো সাথে ওর্পুত্পপূর্ণ বিষয় নিয়ে কथा বলা যায় না।

বুড়ো नी আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছু খেয়েছ ?
आমি মাथা নাড়লাম, নा। শীতन घর থেকে বের হয়েছি, তাই কয়েকদিন না খেয়েই চলে যাবে।

আমার কাছে সত্যিকারের খাবার নেই। আগুর্রের রস দিয়ে তিতির পাখির

ঋলসান্না রো⿵্ট আর যবের ব্রুটি यদি চাও তাহলে পাবে না। তবে আমার কাছে কিছू খাবার্রে ক্যাপসুল আছছ, একটl দিয়ে সকাহ দুয়েক চলে যায়। বাথরুমে बেতে হয় ना- या সुবিধে ! বুড়ো नी হঠাৎ খिक থिক করে হাসতে थাকে।

आমি কিছू বলनाম না। সে পকেট থেকে কয়েকটা খাবারের ক্যাপসুল বের করে आমার হাতে ষরিয়ে দিয়ে বলল, नাও সাথে রাষ।

आমি ক্যাপসুনখলি পকেটে রাথতে রাখতে বললাম তোমার এই এনাকাটা কি निর্রাপদ ?

এই মহাকাশযানে কেেনো এলাকা आর নিরাপদ নয়। তবে তুমি যদি জানতে চাইছ কেউ তোমাদের ধরে নিতে আসবে কিনা তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই। বুড়ো নীকে কেউ ঘাটায় না।

কেন ? पूমি শক্তিক্ক্রের কাছে বলে ?
ঠিকই ঋরেছ। শख্তি কেন্দ্রের চারিদিকে ঘিরে বিক্কোরক লাগানো आহে आমি ช্রু মুথে উচারণ কর্রী সাথে সাথে পুর্রো শক্তিকেন্দ্র উড়ে যাবে। মহাকাশयান হর়ে যাবে মহাকাশ কবরথানা- शা হা श शा ! বুড়ো লী খুব একটা মজার কथा বनৈছে এরকম ভাব করে হাসতে লাগল।

पूমি কেমন করে এই জায়গাটা দখল করলে ?
বুড়ো লী তার মাথায় ठোকা দিয়ে বনन, মাथा খাি্যে । যখন দেৃতে পেলাম মহাকাশयানে ভাগ-বাটোয়ারা ওবু হর়্ে গেছে তথনই आমি বুঝতে পেরেছ্নিলাম কয়দিনেন মাঝেই কামড়া-কামড়ি ऊरु হয়ে যাবে, এই বেলা निরাপদ একটা জায়গায় आরাম করে আাস্সানা না গেড়ে নিলে আর হবে ন।।

সবচেফ্যে ভান জায়গাতেই আা্তানা করেছ !
বুธ্ডো লী খানিকক্মণ आমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, না, সবচে<়ে जাল জায়গাটা आমি পাই নি।

কে পের়োে ?
কেউ পায় নি। মনে হয় কেউ পারে না।
লেটা কোনো জায়গা ?
বুড়ো নী আমার দিকে তাক্কিয়ে থिক থিক করে হাসতে ৫র্পু করে, হাসতে হাসতে হ হাৎ হাসি थামিয়ে বলল, आমি তনেছিলাম তুমি নাকি নিনীষ ক্কেলে আট মাত্রার বুদ্ধিমান! সেটা কোনো জায়গা এখনো জান না ?

ना।
চিক আছে তাহলে নিজেই ভেবে ভেবে বের কর।


आমি একটা निঃপ্ধাস ফেনে বनনাম, দেখতেই পাচ্ছ নিনীষ ক্ষেলে বড় জ্রুটি

আছে, আটমাত্রার মানুষের বেটুকু বুদ্ধিমান হবার কথা আমি সেটুকু বুদ্ধিমান নই। তাছাড়া আমি মাত্র অল্প কিছ্নদিন হন শীতল ঘর থেকে বের হয়েছি, সব কিছ্ন এথনও ভাল করে জানিও না।

জানবে, এই মাহাকাশयানে সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিস হচ্ছে তথ্য। আর যদি এক ধাক্কায় পুরো তথ্য জেনে নিতে চাও তাহলে মুক্ত এলাকা থেকে ঘুরে এস।

यूক্ত এলাকা ? आমি একটু অবাক হয়ে বললাম, সেটা की ?
তুমি এখনো মুক্ত এলাকার নাম শোন নি ?
না-আমি এসেছি মাত্র অল্প কিছূদিন হল, কেউ আমাকে বলে নি।
ইচ্ছে করেই বলে নি, তুমি যদি দল ছেড়ে মুক্ত এলাকায় চলে যাও সেজন্যে ।
মুক্ত এলাকায় কী রয়েছে ?
মহাকাশयান নিয়ে যখন কামড়াকামড়ি ঔরুু হয়েছে, ভাগ-বাটোয়ারা যুক্ধ-বি্পিহ চলছে তথन সবাই মিলে একটা জায়গা ঠিক করেছে যার নাম দেয়া হয়েছে মুক্ত এলাকা। ঠিক করা হয়েছে এই এলাকাটা স্বাধীন। কেউ সেটা নিতে পারবে না।

কিন্তু যার জোর বেশি সে দখল করে নিচ্ছে না কেন ?
নিজেদের স্বার্থেই নিচ্ছে না। জায়গাট। থাকায় সবার জন্যে লাভ। তনেছি র্রমরমা বাজার। সব কিছू পাওয়া याয়! সুন্দরী মেয়েমানুষ, সুদর্শন পুর্रুষ মানুষ থেকে তর্রু করে পারমাণবিক অন্ত্র, आধুনিক বাই ভার্বাল- কী নেই!

এসব কিনতে পাওয়া যায় ?
शाँ।
কী দিয়ে বেচা-কেনা হয় ?
প্রথম প্রथম নাকি থ্রু জিনিসপত্র বিনিময় হতো। এক মাত্রার বিস্ফোরক দিয়ে একটা বাই-ভার্বাল নিয়ে গেলে, একটা সুন্দরী মেয়েমানুষ দিয়ে ভাল একটা অন্ত্র। দুইটা চতুর্থ জেনারেশন রবোট দিয়ে একটা পঞ্চম জেনারেশানের রবোটএইরকম। কিছूদিন হল একটা ব্যাংक খুলেছে, এথन ইলেকট্টনিক কারেপ্भি ব্যবহার হচ্ছে। ব্যাংকে মৃল্যবান কিছ্ূ জমা দিলে তুমি কারেন্সি পেয়ে যাবে। সেই কারেন্সি দিয়ে অন্য কিছু কিনবে। এখানে সেটাকে ইউনিট বলে।

आমি হতবাক হয়ে বুড়ো লীয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে এ ধরনের কথাবার্তা লেখা আছে, যেथানে মানুষের লোভকে ব্যবহার করে এরকম সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠত। তাই বলে এই মহাকাশयানে ?

বুড়ো बী খানিকৰ্ম आমার দিকে তাকিয়ে বলन, তুমি ঘুরে আস, জায়গাটা তোমার ভাল লাগবে।

ভাল नाগবে ?
র্যা। । বিচিত্র জিনিস মানুষের ভাল নাগে।
आমি ছোট ভাসমান গাড়িটি নিচে নামিয়ে आনলাম, কোথায় যেতে হবে

কীভাবে যেতে হবে প্রোগ্গাম করা ছিল আমার নিজে থেকে কিছু করতে হয় নি। গাড়িটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেথে আমি দরজা খুলে বাইরে আসতেই হঠাৎ উদ্দাম এক ধরনের সংগীতের শব্দ খনতে পেলাম। কাছাকাছি কোথাও এক ধরনের আনন্দোৎসব হচ্ছে বলে মনে হয়।

আরো কিচ্মদূর হেঁটে যেতেই আমি অসংখ্য মানুষকে দেখতে পেলাম, বিশাল এলাকায় ছোট বড় নানা আকারের ঘর, ডেতরে বাইরে উজ্ঞ্বল আলো, তার মাঝে তারা ব্যু সমস্ত ভবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি সদ্য মিয়ারার আস্তানা থেকে পালিয়ে এসেছি, ভ্তেরে ভেতরে একধরনের ভয় রয়েছে কেউ বুঝি দেখে আমাকে চিনে ফেলবে, কিন্তু সেরকম কিছ্ইই হল না। মানুষের ভিড়ে আমি মিশে গেলাম- কেউ দ্বিতীয়বার আমার দিকে ঘুরে তাকাল না।

মহাকাশयানের এই মুক্তাঞ্চলে নানা ধরনের দোকান-পাট গড়ে উঠেছে। তার একটা বড় অংশ অন্রের দোকান। বিশাল অতিকায় এবং বিচিত্র ধরনের অন্ত্র, বিভিন্ন মানুষজন শক্ত যুথে সেঞ্লি পরীক্ষা করে দেখছে। দেখে মনে হল মহাকাশयানে অঞ্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। সব অশ্র্রই যে ভয়ংকর তা নয়, কিছু অন্ত্র প্রায় হাস্যকর। একটি অস্ত্র দাবি করেছে ক্রোধকে ব্যবহার করে সেটি দিয়ে গুলি করা যায়। কপালের মাঝে লাগান্না একটি নল, মাথায় একধরন্নর হেলমেট, ক্রোধের অনুভূতিকে অনুভব করে সেটা নলটি থেকে একটা বিস্ষোরক ছুড়ে দেয়!

অস্ত্রের দোকানপাটের কাছেই রয়েছে গাড়ি, ভাসমান যান এবং-বাই ভার্বালের দোকান পাট। আমি একটু অবাক হয়ে দেখলাম যানবাহনের ব্যাপারটাতে একটা নূতन মাত্রা যোগ হয়েছে, সেণ্লি এখন खখু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয় নি- তার মাঝে নানা ধরনের অশ্ত্র জুড়ে দেয়া হয়েছে। өধ্রু তাই নয় সেছ্গিতে এখন অহেতুক সৌন্দর্যেযর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উজ্জন রং অপ্রয়োজনীয় নঙ্সা এবং নানাধরণের বিলান সাম্গ্রী এঙ্লিতে গাদাগাদি করে রাখা আছে। এই মহাকাশयানটিতে যে একটি বিচিত্র ধরনের কালচার গড়ে উঠছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যানবাহনের দোকানে মানুষের ভিড় খুব বেশি নয়এश্তলি মূল্যবান এবং মনে হয় সাধারণ মানুষের ক্রয় কমতার বাইরে।

এর পাশেই সুন্দরী পুরুষ এবং রমণী বেচাকেনার জায়গা। স্বল্প কাপড় পরে তারা মোহনীয় ভঙ্চিতে দাড়িয়ে আছে, এবং তাদের ঘিরে মানুষের ভিড়, আমি ভিড় ঠেলে একটু এগিয়ে গেলাম, একজন কমবয়সী সুন্দরী মেয়েকে কেনার জন্যে একজन মধ্যবয়স্ক মানুষ দরদাম করছে, যে কারণেই হোক মৃল্য নিয়ে তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ওনতে পেলাম মধ্যবয়ষ্ক মানুর্ষট গলায় বিশ্ময় ঢেলে বলল, कী বनতে ? দশ হাজার ইউनिं ? এর্দ্রোমিডার কসম ! এই দামে আমি এ্রকটা এটমিক ভ্বাস্টার পেয়ে যাব !

মেয়েটির্র মালিক মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, তাহলে এটমিক ব্রাস্টারই কিনছ না কেন ? निওन বাতি জূালিয়ে সেটা কোলে নিয়ে বসে থাকো, সেটার সাথে মিষ্ঠি

মিষ্টি ভালবাসার কথা বলো-
তার কথার ভস্গিতে উপস্থিত মানুষেরা হো হো করে হেসে দিল, মধ্যবয়ঙ্ক মানুষটট একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আর आমি এত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যদি দেথি এটা ররোট ?

রবোট ? মেয়েটার মালিক চোখ কপালে তুলে বলল, এই সুন্দরী মেয়েকে তোমার রবোট মনে হচ্ছে ? চোথের দিকে তাকিয়ে দেখ কী দুঃখি চোখ, দেখ চোথের পানি একেবারে খौটি অশ্রু- ভাল করে দেথ!

মধ্যবয়ঙ্ক মানুষটি মেয়েটির চোখের পানি সত্যিকারের অশ্রু কি না দেখার জন্যে এগিয়ে গেল এবং আমার হঠাৎ করে কেন জানি ব্যাপারটিকে একটি অসহনীয় ধরনের অমানবিক ব্যাপার বলে মনে হতে থাকে। आমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে এলাম। আমার কাছে যদি দশ হাজার ইউনিট থাকত আমি তাহলে মেয়েটিকে কিনে মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে একটি কপর্দকও নেই, বুড়ো লী বলেছে আমার কোনো অর্থের প্রয়োজনও নেই।

आমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে হাঁটতে থাকি, কাছাকাছি অনেকখুলি খাবার জায়গা। সুন্দর টেবিল ঘিরে পুরুষ এবং রমণীরা সুদৃশ্য খাবার খাচ্ছে, বাতাসে খাবার এবং পানীয়ের ঝাঁঝালো গন্ধ। आমি হঠাৎ করে এক ধরনের তীব্র থিদে অনুভব করতে থাকি। শীতল घরে ঢোকার आগে আমি শেষবার সত্যিকার অর্থে খেয়েছিলাম, শরীরে নানা ধরনের জৈবিক পদার্থ থাকায় আমি খিদেয় কাতর হচ্ছি না, শরীর দুর্বলও হয়ে পড়ছে না, কিন্তু খাবারের লোভটি আমাকে তাড়না করতে থাকে। आমি সরে এলাম। কাছেই আলোকজ্জ্বল একটি घরের সামনে অনেকতুলি ছোট ছোট টেবিল। সেখানে কিছ্র পুরুষ এবং মহিলা খুব মনোযোগ দিয়ে একটি মনিটরে की যেन লিথছে। आমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং ঠিক তখন একটা রবোট এগিয়ে এসে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, आপনি কি বুদ্ধিমান ? यদি সত্যি বুদ্ধিমান হয়ে থকেন তাহলে আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় অংশ নিন। यদি পঞ্চম স্তরে প্পৗছাতে পারেন আপনার পুরকার পাঁচ হাজার ইউনিট। ষষ্ঠ স্তরে দশ হাজার ইউনিট। আর यদি সপ্তম স্তেরে পৌছাতে পারেন- রবোটটি তার গলায় একধরনের হাস্যকর উত্তেজনা ফুটিয়ে বলল, পঞ্চাশ হাজার ইউনিট! এক নয়, দুই নয়, দশ কিংবা বিশ নয়- পঞ্চাশ হাজার ইউনিট !

আমার কাছাকাছি যারা ছিল তাদের অনেকেই নিজেদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেन। আমার বুড়ো नীয়ের কথা মনে পড়ল, সে আমাকে বলেছিল আমার কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। आমার যা প্রয়োজন নিজে থেকেই আমার কাছে চলে আসবে। সে হয়তো এর কথাটিই বলেছিল। আমার একটু লজ্জা লাগছিল তবুও সামনে এগিত়ে গেলাম।

মনিটরে নিজের কমিউনিকেশান্স মডিউলটি জুড়ে দেবার সাথে সাথ্থই সেখানে

কিম্ম প্রশ্ন ডেসে আসে। সাধারণ যুক্তিতর্কের এবং সহজ গাণিতিক সমস্যা। প্রথম তিন চারাঢি সुর খুব সহজেই সমাখান হয়ে গেন। পঞ্চম চ্তরটি বেশ কঠিন। সমাধাन বের করতে आমার বেশ সময় লেগে যায়। ষষ্ঠ সुরে গিয়ে প্রথমবার आমার সন্দেহ
 সমাধাनটি বের হয়ে গেল। সণ্তম স্তরের সমস্যাটি মনিটরে এল গুব ধীরে ধীরে এবং আমি সেট্টিকে নিয়ে মন্ন হয়ে যাবার आপের মুহূর্তে মনে হন আমাকে কেউ একজন তীক্ন দৃষ্টিতে লক্ষ করছে এবং আমি চোখ তুলে তাকাতেই সোনানি দুলের একটি মেয়ে হঠেৎ করে চোখ সরিত্যে নিল। आমি आবার সমস্যাটির দিকে जাকালাম এবং ঠিক তখन आমার পिছনে দাঁড়ান্না একজন মানুষ নিচू গলায় বলল, এর্রের্রামিডার দোহাই ! তুমি স্তম স্তরে চলে এলেছ !

आমি কোনো কথা না বলে नোকটার দিকে তাকালাম। লোকটার চোথে-মুব্থে বিশ্ময়! লে অবাক হয়ে বলল, নিনীষ ক্কেনে তোমার বুদ্ধিমতা কত ? ছয়ের কম নয়, তाই ना ?

आমি মनिটরের দিকে তাকাनাম এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম आমি মহাকাশयानের লোভী মানুষদের একটা ফা゙দে পা দিয়ে एেলেছি। এই





आयि মাथा नেড়ে বললাম, না !
কেন ?
মনে হয় কঠিন।
 ইউনিট পেয়ে যেতে পার !

आমি কমিউনিকেশাস্গ মডিউলে आমার পুরক্ষারের দশ হাজার ইউনিট জযা কর্রতে করতে বলनাম, এত ইউनिंট দিয়ে आমি की করব ?

লোকটা অবাক হয়ে বলল, कী বলছ তুমি ! ইউनিট কত কাজে आসে। তুমি আর आমি মিনে একটা এজেন্সি খুলতে পারি। মহাকাশयানের কঠিন সব সমস্যার সমাধান করে দেব। তুমি দেখবে বুদ্ধি খাটাनোর অংশ, आমি দেখব অর্থনেতিক मिक। রাজি आए ?

आমি মাথা नেড়ে বললাম, না রাজি নই- তার্রপর লোকটাকে কোনো কथা না বলতে দিয়ে আমি বের হয়ে এলাম। খাবার্রে জায়গার পাশেই মানুষ বেো-কেনার দোকান। आমি এখন ইচ্ছে করলে কমবয়সী লেই দুঃখt মেয়েটাকে কিনে কেনতে भারি। তকে বলতে পারি पूমি এখন স্বাধীন, তোমার বেখানে ইচ্ছে তুমি চলে

যাও। কোন মধ্যবয়ষ্ক মানুষ ঢোথে লালসা নিয়ে আর ঢোমার দিকে তাকিয়ে थाকবে ना।

কালো চूলের সুন্দরী মেয়েটাকে ঘিরে বেখানে মানুমের ভিড় ছিল জায়গাটা এখन ফাঁক। । মোটা মতো একজন মানুষ দেয়ালে হেনান দিয়ে চৌোনা একটা পাত্র থেকে এক ধরনের পানীয় খাচ্ছে। आমি জিজ্টেস করুলাম, এখান্ন একটা মেয়ে বিক্রি হচ্ছিল, কালো চूলের, দুঃথী মতোন চেহারা-

গোমারিয়া ! বিক্রি হয়ে গোে।
বিক্রি হয়ে গেছে ?
যাঁ। ভাল দাম পেয়েছে, নয় হাজার ইউনিট। খাটি মেয়ে মননুষ ছিি, কোন্ো ভেজান নেই।

आমি ऊকनো গनায় আবার্র বলनाম, বিক্রি হয়ে গেছে ?

 চোখ। ধবধবে সাদা চামড়া-

आমি হেঁটে बের হয়ে এলাম, হঠৎ কেন জাनি आমার ভিতরে এক ধরনের বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

आমি পুরো এলাকাটি ঘুরে বেড়াত্ थাকি। বিচ্চিত্র সব দোকানপাট, বিচিত্র ধরনের মানুম, তারা তাদের থেকেও বিচিত্র সব কাজকর্ম করছছ। जালবাসা ঘৃণা লোভকে পুঁজি করে এখানে এখানে তাদের ব্যবসা চলছছ। आমি খাবার্রের এলাকাট হেंটে এলাম, এখন আর কিছ্ম খেতে ইচ্ছে করছে না। অম্রশ রয়েছে। মানুষ यে कী পরিমাণ অथ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে এখানে এলে পেটা বোঝা যায়। घুরতে घুরতে আমিও একট জিনিস কিনলাম পাচশ ইউনিট দিয়ে। জিনিসটা বিক্রি করছিল একজন বুড়ো মতোন মানুষ।। সে সেটার নাম দিয়েছে মন মেশিন। সেটা দিয়ে নাকি একজন মানুষ তার মানসিক শক্তি দিয়ে অন্য মানুষ্যের সাথে বোগাভোগ করতে পারবে। আমি জিজ্ঞেস করনলাম, এটা কেমন করে কাজ করে ?

বুড়ো মতন মানুষটি বলन, বলা যাবে না।

## কেন?

ব্যবসার কারণে।
आমি হত্চকিতের মজো মানুষটার দিকে তাক্কেয়ে রইলাম, কी দ্রিত এই মহাকাশयান্নর সব মানুষকে লোভ শিখিয়ে দেয় হরেছে। आমি মন মেশিনটা হাতে निয়ে জিজ্sেস ক্রলাম, ওটা কাজ করে তার को প্রমা आছू ?

তুমি হেনমেটটা মাথায় পর আমি দেখাচ্চি, প্রমান করে দিচ্ছি।

आমি হেনমেটটট মাথায় পর্রতে গিয়ে থেমে গেনাম, হেলমেটে মস্তিষেের বিদুৎ থ্রবাহের সংকেত ধর্নার ছোট ছোট মভিউল দেখা যাচ্ছে এবং সেটা কী ভবে কাজ করে হঠাৎ করে आমি বুৰেে গেনাম। আমি হাসি গোপন করে বলनাম, এটার नाম মন মেশিন দেয়া ঠিক হয় नि।

বুড়ো মানুষটি ভুふু কুচকে বলল, কেন একথা বলছ ?
आমি দেখতে পাচ্ছি তুমি মস্তিক্কের বিদ্যুৎ তর্গ থেকে এক ধরনেন সংকেত বের করে ট্রাসমিটটরে দিয়ে অনাত্র পাঠাচ্ছ! মনের সাথে এর কোনো সশ্পর্ক নেই।

বুড়ো মানুষটির চোয়াল ঝুরে পড়ল, সে আমত আমতা করে বনन, তুमি কেমন করে বুঝতে পারলে ?

आমি হেনমেটটা দেথিয়ে বনनাম, ভিতরে তাকালে যে কেউ বুঝ্ে পারবে।
ना, বুড়ো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, পারবে না। কেউ পারে নি। তুমি কাউকে बलে দিও না, आমি তোমাকে অর্ধ্বেক দামে দিছ্ছি।

आমি अर्ध্ক দাম দিয়ে মন মেশিन কিন্ন নিয়ে বের হয়ে এলাম। দৈनন্দিन ব্যবহারের জিনিসপজ্রের কাছাকাছি জৈবিক জিনিসপর্রের দোকন। ভেতে চুকে আমার গা থ্তিয়ে গেন কিত্ুু আমি आবার বের হযেে আসতে পারলাম না। বিচ্ত্র এবটা কৌতূহন নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি। মানুষের হুদপিఆ, কিডনি, ফুসফুস এবং यকৃত বিক্র্য হচ্ছে। জীর্ণ অঅপ্রত্গছ পাল্টে নেয়ার জন্যে কাছেই অপারেেশান থिয়েটার খোলা হয়েছে। মনুষজন দররাম করে পছ্দসই অঙ্রত্যগ বেছে নিয়ে সেই অপার্রেশান থিত্যেটারে চুকে যাচ্ছে। এ ধরনের ব্যাপার «ে ঘটতে পারে নিজের ঢোখ ना দেখলে आমি বিপ্ধাস করতাय ना।

এর কাছাকাছ্ছি রয়েছে জীবাণুর দোকান। সষ্ভাবা সবধরন্নে জীবাণু সেখানে পাওয়া যায়। কিদুনিয়া ভাইরাস নামের এক ধরনের ভাইরাসের ছোট ক্যাপসুল দেখত্তে পেলাম, স্খেলি এত ছোট ভে খানি চোথে দেখা যায় না। কোনো নির্দিষ্ সময়ে এটাকে ফেটে যাবার জন্যে প্রোঘাম করা যায় তারপর কারো শরীরে ঢুকিষ্যে
 ঞ্ধংস কর্রে দেয়। দুই হাজার ইউনিট করে দাম। की কাজে লাগবে आমি জানি, ना। তবू কেন জানি একটা কিটুনিয়া ভাইরাসের ক্যাপসুল কিনে নিলাম। মহাকাশयানে ব্যেকক পর্রিস্থিতি হয়তো কখনো নিজের জন্যে মৃত্যু বেছে নিতে হবে !
 ना। आমি অবাক হয়ে লक্ষ করুলাম এই মৃক্ত এলাকায় এসে आমি বরং আफর্य ধরন্নে এক দূষিত বিষপ্নতয়় ডুগত্তে ত্রে করেছি।

আধো অক্ধকারে একंটা জটলা থেকে বের হবার সময় হঠাৎ আমার কনুইয়ে
 ©

দেথি সোনালি চুলের সেই লেয়েটি, আমার ঢোথে ঢোথ পড়তেই সে মুথ খুর্রির্যে निয়ে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেন। आমি কনুইটি লक্ম করুলাম, লেখান্ন কিছ্ন নেই, মেয়েরি কি আমাকে কিছ্ন বলতে চাইছে ? आমাকে কিছ্న করততে চাইতে ?

आমি খানিকটা দूकিত্তা निয়ে হাটটে হাঁটতে হঠাৎ কর্রে তথ্য বিनिময় কেন্দ্রঢি आবিষ্কর কর্রনাম। বাইরে বড় বড় করে লেখা, "নামমাত্র মূল্যে মহাকাশयানের সর্বশেষ তথ্য।" বুড়ো লী নিক্চয়ই এই জায়গাটার কথা বলেছিন, आমি এক নজর দেখে ভেতরে ঢুকে গেলাম এবং সাথে সাথে আমার দিকে একজন মানুষ এগিঢ়ে এল। মানুষটি সুপুর্তষ এবং সে বিষয়ে পুর্রোুরি সচেতন, আমার দিকে ভ্্রতার


আমি এই মহাকাশयান্নে সর্বশেষ তথ্য জানতে এসেছি।
সूর্শন মানুষট্রি মুখে সহ্দ্য় একটা হাসি ফুটে উঠন, সে নিচू গলায় বলন, থूব বড় একটা তথ্য এসেছে, জনতে চাও ?

को उथा ?
তুমি সেটা তনতে চাইলে আমার জানা প্রর্যোজন তুমি তার জন্যে কত ইউনিট থরচ করতে চাও।

आমি ইত্ততঃ করে বনनাম, তথ্েের জন্যে বে অর্থ ব্য় করতে হয় আমি সেটাও জানতাম না। आমার ধারণা ছিন তথ্য জানতে পারা হচ্ছে মানুজ্রের জনাগত অধিকার।

মানুষটা মড়यत্রীদের মতো মাথা এগিয়ে এনে বলল, বেঁচে থাকাও মানুবের জন্মাত अधिকার, এই মহাকাশयान মানুষজ कীजাবে মারা পড়হু ঢুমি জান ?

आমি ভাল জানতাম না, জাनाর কোনো কৌতৃহলও অনুভব করলাম না। একটা निঃঞ্ধাস কেলে বললাম, জামার কাছে সাড়ে সাত হাজার ইউনিটের মতো রয়েছে। को ধরনেনর তথ্য পাওয়া যাবে ?

মানুষটা জিভ দিয়ে চূক চূক শশ্ করে বলল, সাড়ে সাত হাজার ইউনিট অনেক অর্থ হতে পারে- মোটমুটি সুन্দরী একটা बেয়েমানুষ কিনে ফেন্ন যায় কিন্ত্হ তথ্যের জন্যে। এটা খুব বেপি নয়। কিন্ুू তোমাকে অমি বড় তথ্টটা এর বিনিময্যেই দিয়ে দেব। তার আগে তোমাকে কিছ্ম অभীকার করতে হবে। তথ্যটা কাউকে বলবে না, यদি বল ঢোমার বিক্ন্ধে ব্যেস্থা নেয়া এই সব রুচ্ন ব্যাপার।

বেশ। की করতে হরে বল।
आমাকে বেশ সময় নিয়ে নানা ধরননর অभীকার কর্রতে হল সেসব অभীকারপত্র কমিউনিকেশাস মডিউল দিয়ে নিচিচ করতে হন এবং তখন সুদর্শন মানুষটি আমার হাতে ছোট একটা ক্রিন্টাল ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাও এই সব তথ্য এখन তোমার।

आমি ক্রিন্টাनঢি আমার কমিউনিকেশাস্স বক্সে লাগাতে ল।গাতে জিজ্ঞেস

করনাম, তথ্যঢি কীসের উপর ?
মানুষটি ঝৃকে পড়ে বলল, মিয়ারার আস্তানায় নিনীষ ক্কেলে আটমাত্রার রকজন মানুষ এসেছিল, नाম কিशা। সে এবং লেন নামে आরো একঢি মেয়ে মৃল তথ্যকেন্দ্রের জন্যে আলাদা করে রাখা আটজন মানুষকে নিয়ে পানিয়ে গেছে।

आমি হতচকিতের মতো মানুর্যটির দিকে তাকাनাম, মানুষটি আমার দৃচি দেঙে ভাবল आমি তার কथা বিষ্ধাস করছ্ না। সে গলায় জোর দিয়ে বলন, आমি একঘুও বাড়িয়ে বनছি না, সब তথ্য आহে এই ক্রিন্টালে। आমি निজে দেণ্থেছি।

आমি খানিকक্লन চেষ্যা করে বলनाম, आর কোনো उথ্য आছে ?
আর কী চাও তুমি ; গত দশ বছরে এরকম তথ্য বের হয় नि। ছয় মার্রার গোপন খবর এটা। কিহ নামের মানুষটার ছবিও আহছ এখানে।

সুদর্শন মানুষটি হঠৎ থেমে গিয়ে বলল, মজার ব্যাপার জান- ঢোমার সাথে কিহার চেহার্রার অনেক মিল।

जाई नाकि ?
হ্যা। ক্রিস্টালটা দাও आমি দেখাত্ছি।
थाক, आমি निखেই দেখে নেব।
লোকটাকে আর কোনো কथা বলার সूভোগ नা দিয়ে आমি বের হয়ে এনাম। आমার খবর এখানে আট দশ হাজার ইউনিট匕 বিক্রি হচ্ছে ? की সর্বনাশা কथा !

ঘর থেকে বের হতেই দেখতে পেলাম সোনাनि চুলের সেই মেয়েটি সামনে থেকে সরে গেন। आমি একটা निঃপ্ধাস ফেনनনাম, आমার পরিচয় নিচয়ই এখানকার কিছ్ू মানুষ কিং্বা রবোটটর কাছে গোপন নেই। তারা এখন কী ক্রবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

সোনালি চুলের মেয়েটি যেই হয়ে থাকুক आর তার দলে যত মানুষই থাকুক

 দেখত্তে সাদামাটা হনেও তার মাब্ে নানারকম যন্তপাতি রয়েছে, কেউ পিছ্হ নিলে সেটি বুঝ্রে পারে এবং যেতাবেই হোক তাকে খসিয়ে দেয়। কেউ আমার পিছ্হ नেয়নি, এবং নিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত आসতে পার্রেন ।

ডকিং ন্টেশনে ভাসমান यानটি রেথে आমি ভেসে ভেসে দরজার কাছে প্পীছানাম । বুড়ো নী ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কেমন সময় কেটেছে কিश ?

जान।
ভেতরে আস।
आমি ডেতরে জাসার आগে নিজেকে ভাল করে পরীী্পা কবতে চাই। आমার মনে হচ্ছে आমার শরীরে কিছ্গ একটট ঢুক্যিয়ে দেয়া হচ্ছে।

สুড়ো নী ধানিকফ্巾ণ চूপ করে রইল তারপর বলন, यদি সত্যি তাই হয়ে থারে

আমার কিছ্ন কর্রার্র নেই কিহা। আমি তোমার শর্রীর থেকে সেটা বের করতে পারব ना। আমার যন্তপাতি দশ বৎসরের পুরানো! তুমি ভেতরে এস, ঢোমার মুখে Єनি को रड़िएে।

आমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তঋন্নে জানতাম না সেই মুহ্রের্তে বুড়ো নীয়ের মৃত্য দ丹াদেশ স্বাশ্মরিত হয়ে গেছে।
$৬$.
বুঢ়ো লী यদিও ચুব आগাহ নিয়ে आমার মুখ থেকে কথা ৩নবে বলে আমাকে ডেকে
 ऊনছে বলে মরে হল না। মাঝে মাঝেই সে অন্যমনক্ক হয়ে যেে্তে লাগল,এবং তার প্রশ্নऊुি হन অनाবশ্যক এবং সংগতিহীন। যथन ক্রিস্টালটি কমিউনিকেশান্স মডিউলে দিয়ে দেখানো হল, সে আধাবোজ ঢোথে পুরোটা দেথে একটা নিঃ্ধাস ফেলে বলল, সময় হয়ে গেছে।

লেন জিজ্ঞেস কবন, কীসের সময় ?
যার জন্যে এই প্রᄌ্রুতি।
कীসের প্রৃ্তু ?
এই <ে মহাকাশयানটিতে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে আনা হচ্ছে, নিজ্েেদের ভেতরে হানাহানি তৈরি করা হচ্ছে তার একটা কারণ আছে। সেটা कী আমি বনতে পারব না, তোমাদের নিজেদের তেবে নের করতে হবে। তবে-

उबে को ?
তোমরা ভে আটটা শিঙকে নিয়ে এসেছ সেটি মহাকাশयান্রে সব হিসেবকে গোলমাল করে দিয়েছে। কাজেই এই মহাকাশযানের সবচেয়ে শুরুত্ণূপৃর্ণ ব্যাপারে তোমরা জड়িয়ে গেছ। তোমরা চাও কি নাই চাও তোমাদের এখন পেছানোর উপায় নেই।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বলল, তার মানে कী ? की হবে এথন ?
 থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলन, তুমি মুক্ত এলাকা থেকে বে ক্রিন্টালটা এনেছ সেখানে তোমাদের পালানোর খবরটা আছে। পুরোটুকু নেই কারণ পুরোট্ক কেউ জানে না। তোমরা যে আটজনকে নিয়ে পালিয়ে অসেছ তারা বে শিফ সেটাও সবাই জাन ना।

आমि মাथा नाড়াनाম, ना জাनে ना।
ক্রিন্টালে আরো কিছू ছোট ছোট তথ্য আছে তার মাঝে ঢোমার কাছে সবচেয়ে ऊক্রত্নণূণর্ণ কোনটি মনে হয়েছে কিহা ?

आমি বুড়ো নীয়ের্র চোথের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার কাছে ?
श्या।
आমার কাছে সবচেয়ে ওরুত্পৃণৃ্ মনে হয়েছে মিয়ারা সম্পক্কে তথ্থটি। মিয়ার্রাকে পত আঠারো ঘন্টা কেউ দেথে নি।

বুড়ো লী তীক্শ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইন, খুব 丹ীরে 丹ীরে তার মুথে शসিি ফুটে উঠতে থাকে। তার কুঞ্চিত মুথে হাসিটি হঠাৎ কেমন জানি বিচিত্র দেখায়। লেন অবাক হয়ে একবার আমার দিকে আরেকবার বুড়ো নীয়ের দিকে তাকাল তারপর একটু অটৈধ্য্য গनায় বনল,আমি কিছू বুঝতে পারছি না, কেন মিয়ারাকে দেখা যাচ্ছে না ?

आমি একটা निঃপ্ধাস खেনে বনলাম, যারা মিয়ারাদের তৈরি করেছে তারা মিয়ারাকে নিশ্যে গেছে। আমার মনে হয় ণৃৰু মিয়ারা নয়, মशাকাশযানের অন্য नেতদদরকেও এখन খूँজজ পাওয়া যাবে না।

বুড়ো নী মাथা নেড়ে বনল, তোমার ধারনা সত্যি কিহা। आমি হলোগাফিক ক্রিরেনে চোখ রেথ্থেছি, গত বারো ঘন্টায় নেতাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বनন, কেন দেখা যাচ্ছে না ? তারা কোথায় ?
కুড়ো নী পৃর্ণ দৃষ্টিতে नেনের দিকে তাকিয়ে বলল, आমার ধারণা যদি তুল ना হয় তাহলে ঢোমরাও সেখানে যাবে।

आমरा ?
 এসেছ তোমাদেরও শান্তি দেয়া প্রয়োজন। প্রতিহিংসা সৃষ্টিজগতের প্রাটীনতম जनूर्ण ।

आমি দেখতে পেলাম লেন হঠৎ করে শিউরেে উঠন। বুড়ো লী নরম গলায় বলল, তোমাদের হাতে সময় बেশি নেই কিशা। তোমরা কী করূেে ঠিক করে ना७।

आমি বুড়ো নীয়ের দিকে তাকালাম। লেন জিজ্sেস করল, তুমি ‘তোমাদের’ হাতে সময় নেই কেন বলছ ? 'আমাদের' হাতে সময় নেই কেন বললে না?

বুড়ো নী জোর করে একটু হেসে বলন, আমার গলার স্বরটা একটু ভারি रয়েছে नक করেহা ?

लেন মাथा नाড়़, ना, কর़ि नि।
আরেকেটু পর আরো ভারি হবে। আমাকে একটা ভাইরাস আক্রমণ করেজে, কয়েকঘন্টার মাবে ভোকানকর্ডে সাময়িক একটা ইনফেকশান হয়, গলার স্বরটা ভার্রি হয়ে যায়। आবার নিজে থেকে কয়েকঘন্টার মাঝ্েে সেরে যায়। তোমাদেরও নিচয়ই হবে। खুব ছোয়াচে।

©

ভাইরাসটি অতत্ত निরীহ ভাইরাস, কয়েকঘণ্টার জন্যে গনার ম্বরটা একটু ভরি করা ছাড়া জার কিছুই করে না। কিহা এই ভাইরাসটি সাথে করে এনেছে। ইচ্ছে করে आনে নি, তার শগীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে-

इ্যা। সষ্ববতः তখनই। এটা পাঠান্া হয়েছে आমাকে উcmশ্য করে।


লেন ফ্যাকাসে মুথে বুড়ো নী’়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, না, জানি ना।

आমি निए গলাশ বললাম, আমি জানি।
কেন?
তোমাকে এর আাগে কেউ শ্পর্শ করে নি। কারণ শক্তিকেন্দ্রের পারপাশে তুমি বিঙ্ফোরক লাগিয়ে রেখেছ। তুমি সেটা ইচ্ছে করলে তোমার গলার স্বর দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারনে। কল্যেকঘন্টার জন্যে তোমার গলার স্বর এখন পাল্টে যাচ্ছে। এই সময়টাতত তুমি ইচ্ছে করনেও কিছू করতে পারবে না।
 তুমি নিনীষ ক্কেলে অষ্ট্ম মা্রার বুদ্ধিযান। এVन को হবে বলে মনে হয় ?

आমি বুড়ো নীয়ের চোখের দিকে তাকালাম, সেখানে কোনো ভীতি বা আতংক নেই। শান্ত চোখে হয়তো সৃম্ম এক ধরনের কৌতুক। আমি সেই শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বনলাম, যে কয়েকঘট্ট তোমার গনার স্বর অনারকম থাকবে তার মাঝে কেউ এসে তোমাকে হত্যা করবে।

लেন শিউরে উঠ্ঠ বলল, কেন ? হত্যা করবে কেন ?
आমি ত্রিশ বহর থেকে ভরশূন্য ঘরে তেসে আছি, আমার শরীরের সমস্ত মাংসপেশী অচল হয়ে গেহে। আমাকে এর বাইরে নেয়া সষ্ভব না। आমি সেখানে বাঁচব ना, প্রচe यత্ত্রণায় মারা याব। ज ছाড়া-

जा ছাড়া दो?
মহাকাশযানের প্রচলিত নিয়ম ভঙ করে আমি বড় অপরাধ করেছি। आমাকে শা|্তি দিতে হবে। পতিহিংসা বড় মপ্রু অনুভূতি।
 বুড়ে লী ঢোখ নামিয়ে বলল, আমার গলা স্বর आরো ভরি হয়ে আসছে। তোমাদের হাতে সময় বেশি নেই কিহ এবং লেন।
 রবোটটাকে আমার দরকার। আমি মন স্মেিন নামের একটা জিনিস কিনে এনেছি সেটা ব্যবহার করে একটা অন্ত তৈরি কর্রতে চাই।

की रকम जस्ख ;

আমি কিছু একটা ভাবব আর সেই ভাবনার সাথে সাথে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিছু বিস্ফোরক দরকার খুব ছোট আকারের। তার সাথে থাকবে ডেটনেটর। মন মেশিনের ট্রান্সমিটারটা থাকবে আমার মাথায়, হেলমেট থেকে খুলে সোজাসুজি সেটা আমার করোট্তিতে বসিয়ে নিতে চাই, সহজে যেন ধরা না পড়ে।

বিস্ফোরকখুলি তুমি কোথায় লাগাতে চাও ?
आমি একটু ইতস্তত কর্রে বললাম, বাচ্চাগ্গলির र্রদপিতে।
লেন চমকে উঠে আমাকে আকড়ে ধরল, ভয় পাওয়া গনায় বলল, কী বলছ তুমি ?

आমি মাথা নাড়লাম, ঠিকই বলছি।
বুড়ো নী হাসি হাসি মুথে আমার দিকে তকিয়ে থেকে বলল, তোমার তাহলে একটটা পরিকল্পনা আছে !

না। आমি মাথা নেড়ে বললাম, আমার সত্যিকার অর্থে কোনো পরিকম্পনা নেই। এটা এক ধরনের সাবধানতা।

লেন আর্ত স্বরে বলল, না, না- এটা হতে পারে না বাচ্চাগ্তলির হদপিত্ত আমি তোমাকে কিছ্র করতে দেব না-

বুড়ো नी সাত্ত্বনা দেবার ভপ্চিতে বলন, লেন, তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমার কাছে চোথে দেখা যায় না এরকম ছোট বিস্ফোরক রয়়ছে, সিরিক্জে দিढ্যে শরীরে ঢুকিত্যে দেয়া যাবে, বাচ্চাত্লির হৃদপিত্ভ কিছ্ করা হবে না।

তাই বলে শরীরের্র মাঝে বিক্ষোরক ?
आমি লেনের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, বাচাতুলিকে ষ্বংস করার জন্যে আমি তাদের হ্রদপিন্ডে বিস্ফোরক লাগাচ্ছি না, লাগাচ্ছি তাদের বাঁচানোর জন্যে। পুরো ব্যাপারটা তুমি ওনলেই বুঝতে পারবে। এস আমার সাথে আমি তোমাকে বলি।

বুড়ো নীয়ের রবোটটা দেখতে অত্যন্ত কদ্নাকার হলেও কাজকর্মে খুব চৌকস। आমি कী করতে চাই ব্যাপারটা জ্রেনে নেবার পর সে কাজে লেগে গেল। মন মেশিনের ট্রান্সমিটারটটা নিয়ে খানিকটা কাজ কর্রতে হল। আমার মস্তিক্ষের দু-ষরনের তরন্গের সাথে সেটাকে টিউন করা হল। যখনই आমি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে মিথ্যা কথা বলব প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরকখ্গি বিস্ফোরিত रবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিক্ফোরকত্তুলি বিস্কোরিত হবে যখন আমি বিশাল দুটো প্রাইম সংখ্যাকে মনে মনে অুণ করার চেষ্টা করব তখন। প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরকগুলি রাখা হল খাবারের ক্যাপসুল, তথ্য ক্রিস্টাল কমিউনিকেশান্স মডিউল এ ধরনের আমদের দৈনन্দিন ব্যবহারী জিনিসের মাঝে। দ্বিতীয় ষরন্নে বিস্ফোরকশ্লি অত্যন্ত ছোট সিরিঞ্জ দিয়ে ছটফটে আটটি শিও্র শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হল । মন মেশিনের ট্রান্সমিটারটির আকার

ছোট করে নিয়ে আসা হল এবং বুড়ো নীয়ের রবোট আমার করোটির উপরে লেটা অক্রোপাচার করে বসিয়ে দিল। সবশেষে বিশেষ ধরনের র্রাসায়নিক দিয়ে আমার ফত निরাময় করে দেয়া হন, মাপার ভেতরে একটা তোত যত্রণা ছাড়া আর কোথাও তার কোনো প্রমাণ র্রই না।

সমস্ত কাজ শেষ করে বুড়ো নীয়ের ঘরে ফিরে এসে দেথি সে তার ঘরে একটা ছোট ভোজ সভায় আয়োজন করেহ। কিছू বিশেষ খাবার এবং বিশেষ পানীয় তার आশে পাশে ডেসে বেড়াচ্থে। আমাদের দেথে জিজ্ঞেস কন্নল, তোমাদের কাজ लヌ ?

乡া। आমি মাथा নেড়ে বললাম, आমার এথন খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। যथनই आমি একটা মিথ্যা কথা বলব ঠিক তখनই आমাদের সাথে. রাখা কোনো
 মিথ্যা কथা বলি তাহলে ফুড ক্যাপসুলের বিষ্কোরকটি বিঙ্কোরিত হবে। যদি তিন লেকেন্ডের মাঝে তৃতীয় একটা মিথ্যা কथा বলি তাহলে তথ্য ক্রিট্টাनে, চার সেকেলের মাঝে হলে কমিউনিকেশাল্স মডিউলে।

বুড়ো নী খিক থিক করে হেসে বলন, শেষ পর্যন্ত জোর করে নিজেকে সত্যবাদী তৈতি করে নিলে ?

য্যা। অনেকটা সেরকম।
বুড়ো নী ভাসমান খাবার এবং পানীয়ের বোতনজলি निজের কাছে ধরে রাখতে রাথতে বলल, এসো, आমাদের বিদায়ের সময়টা ম্মরণীয় করে রাথা यাক, অনেকদিন থেকে এই খাবারখুলি বাঁচিয়ে রেরেছি বিশেষ কোো মুহ্রের্তের জন্যে।

आমি এবং লেন কোনো কथা বনनाম ना। नी সাবধাनে বোতলের মুখ খুলে

 বলল, ওরা এসে গেছে।

घরটির একপালে চতুক্ষোন হলোগাফিক ক্ক্রিনটি নিজ্রে নিজ্েে চালু হয়ে গেল এবং आমরা দেঋতে পেলাম একটি ভাসমান যান স্হির হয়ে দাড়িয়েছে এবং ডেতর থেকে দশটি নানা आকারের রবোট বের হয়ে চারিদিকেকে ছড়িয়ে পড়ছো প্রত্যেকটি রবোটের পায়ের নিচে থেকে এক ধরনের জেট বের হচ্ছে, ভরশৃন্য পর্রিবেশে ম্বচুন্দে চলাচন করার জন্যে এই ররোট্ৰলি পুরোপুরি অস্তুত হয়ে এসেছে। বাই ভার্বালের সবচেয়ে লেষ আরোহী সোনালি চুলের একটি মেয়ে। তার পিঠে একটি জেট প্যাক বাঁধা, হাতে ভ্যং্कর দর্শন একটি অत्र।

বুড়ো নী হলোগাফিক ক্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবটা ছোট দীর্ষ্পপাস ফেলে বনল, কিशা-

बन।

রোবট আর মানুষের এই দলটি এখানে প্রবেশ করার আগে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই।

को কथा ?
বহু বহুকাল আগে পৃথিবীতত বজ্গোপসাগরের উপকুলে এক বুদ্ধিমান জাতি দাবা নামে একটা খেলা আবিষ্ষার করেছিন। দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে আটটি করে মোট চোষফি घরের ছকে ষোলটি সাদা এবং ষোনটি কাল 勺ুি নিয়ে খেলা হত। সেই খেলায়-

आমি জানি। आমি সেই খেলা খেলেছি।
চমৎকার। বহু প্রাচীন কালে হিসাব নিকাশ করার জন্যে কস্পিউটার নামক একটা যন্ত্র आবিষার কর্া হয়েছিল, মানুষ সেই কম্পিউটারে দাবা খেলা অরু করেছিল। এথনো তথ্য প্রক্রিয়ার যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে সেখানেও দাবা খেলা হয়। এই সব যন্ত্রপাতি মানুষ থেকে হাজারখুণ কী লক্ষণু বেশি দক্ষতা নিয়ে দাবা খেলতে পারে। তোমার কী মনে হয় এইসব যন্রপাতিক দাবা থেলায় হারানো সম্ভব ?

সষ্ভব।
जমার উওর ওনে বুড়ো লী আমার मिকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাক্রিয়ে বলन, কেমন করে তুমি জান ?

आমি জানি, কারণ আমি এই ধরনের যন্ত্রপাতিকে দাবা থেলায় হারিয়েছি।
কী ভাবে হারিয়েহ ?
এই সব যন্ত্রপাতি কখনো ভুল করে না। সেটাই হচ্ছে তাদের দুর্বলতা। আমি এই দুর্বলতা ব্যবহার করে তাদের থেলায় হারিয়েছি।

बুড়ো লী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তার চোথে একটl কৌতুকের ছায়া পড়ল। সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত স্পর্শ করে বলল, আমি পৃথিবীর নামে তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমী জয়ী इও।

థथা শেষ হবার আগেই হঠাৎ গোলাকার দরজা খুলে গেল এবং ঘরে প্রথমে সোনালি চুলের মেয়েটি এবং তার পাশাপাশি অনেকশুলি রবোট এসে ঢুকল। ভরশৃন্য পরিবেশে আমরা ওলট পালট খাচ্ছিনাম। কিন্ুু যারা এসে ঢুকল তারা সবাই স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। সোনালী জूলের মেয়েটি তার হাতের ভয়ংকর দর্শন অস্ত্রটি ঊঁচू করে ধরে বলল, বুড়ো লী, মহাকাশযানের কেন্দ্রস্থলে শক্তি কেন্দ্রে বিস্ফোরক বসানোর জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ দেয়া হয়েছে।

বুড়ো লী ক্লান্ত স্বরে বলল, কथा বলে সময় নষ্ঠ করো না সোনালি চूলের রবোট।

আমি রবোট নই। আমি মানুষ। আমার নাম ইফ।
ইফা, তুমি জান না বে তুমি রবোট। তোমাকে প্রোগ্গাম করা হয়েছে নিজেকে মানুষ বলে ভাবার জন্যে।

মিথ্যা কথা।

বেশ। आমি তোমার সাথে তর্ক করতত চাই না। তুমি अলি কর। किश এবং লেন তোমরা চোখ বক্ধ কর। প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাঔ অত্যত্ত ভয়ঃকর ব্যাপার।

লেন একটা आর্ত চিৎকার করে আমাকে জাপটে ধরন এবং সোনালি চूলের মেয়েটি ঠিক সেই সময় বুড়ো नীকে ঈলি করন, आমি দ্থথতে পেলাম বুড়ো बীয়ের দেহ চোখের পলকে ছ্ন্নিভিন্ন হয়ে গোে। रण্যা করার কত রককম পদ্ধতি থাকার পরেও কেন এখনো মনুুবেে এরকম প্রতিহিসা নিয়ে ভয়ংকর ভবে হত্যা করা হয় কে জানে। লোনালি চুলের মেয়েটি এবারে जন্ত্রটি आমার এবং লেনের দিকে তাক করন। आমার उয় পাওয়ার কথা ছিন কিত্ুু আমি ভয় পেলাম না, শাত্ত গলায় জিজ্sে করনাম, তूমি এখন কী চও ?

মূল তথ্যকেন্দের আটজন মানুম কোথায় ?
পাশের ঘরে।
ইख নামের সোনালি চূলের মেয়েটি ইপ্তি করতেই চারটি রবোট তাদের্র স্বয়ংক্রিয় জেট চালিয়ে পালের ঘরে চনে গেল। কিছুक্ণণের মাঝেই পাশের ঘরে
 বুরে মুখ ওজে রেরেখিল, এবার ভয় পাওয়া গনায় বনন, বাष্চাঔলিকে কী করবে ?

आयि জानि ना।
লেন ইফার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি জান মূল তথ্যকেন্দ্রের আটজন মনুম आসলে শিফ ?

শिध ?
ए্যা। তদের সামলানো ฆৃব সহজ নয়। তারা आমার কथা শোনে। তুমি রবোট্খলকেকে ওদের স্পর্শ করতে নিষেধ কর, आমি তাদের নিয়ে আসছি।

ইखা এক মুহ্রুর্তে कী একটা ভেবে বলল, ঠিক आাহ यাও।
লেন ভেসে তেসে পাশের ঘরে চলে গেল। आমি ইফার দিকে তাকিয়ে একদু হাসার চেষ্টা করে বনলাম, आমি তোমাকে মুক্ত এলাকায় দেণ্খেছিলাম, তখন তুমি आমাকে দেথে পাनिয়ে याচ্ছিলে- এখन অनেক সাহস দেখাচ্ছ, কারণটl को?

ইखा কেেনো কथा ना বলে आমার मिকে স্থির দৃষ্টিতে তকিফ্যে রইল। आমি निएু গनाয় বলनাম, মনুষ ইচ্ছে করলে নিয়ম তৈরি করতে পারে আবার নিয়ম ভাঙতে পারে। রবোটেরা পারে না। তাদেরকে ব্যোবে প্রোথাম করা হয় ঠিক সেতাে চলতে হয়। তোমাকে নিচয়ই এখন সাহসী এবং নিষ্ঠুর হওয়ার জন্যে প্রোযাম কর্মা रয়েছে।

ইফ জ্রুদ্ম গলায় বনল, आমি রবোট নই। আমাকে কেউ প্রোগাম করে নি।
তুমি হয়তো রবোট নও, কিন্ুু তোমাকে প্রোগাম করা হয়েছে ইফা। একজন রবোট্টে প্রোখাম করা সহজ কিন্ুু মানুষকে প্রোপাম করা এত সহজ নয়। কিন্তু একবার यদি মানুষকে প্েোগাম করা হয় সেখান থেকে তার কোন্েো মুক্তি নেই।

ইফা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে বললাম, তোমার জন্যে আমার করুণা হয় ইফা। অসম্ঠব কর্रণা হয়।

ঠিক এরকম সময় বাইরে থেকে অনেকখুলি রবোট ভেতরে এসে হাজির হন, তাদের একজন মাথা निচू করে बनन, মহামান্যা ইফা आমরা শক্কিকেন্দ্র পরীক্ষা করে এসেছি। সেখানে কোনো বিস্ফোরক নেই।

বিস্ফোরক নেই ?
ना।
आমি ইফার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি সম্পূর্ণ বিনা কারণে বুড়ো নীকে হত্যা করেছ।

বিস্ফোরক রাখা আর বিস্ফোরক রাখার কথা বলা সমান অপরাধ। বুড়ো নী তার কাজের যথাযোপ্য শাশ্তি পেয়েছে।

তোমার ভিতরে কী কোনো অপরাধরোধ জন্ম নিয়েছে ইফা ?
অপরাধবোধ ? কেন ?
आমি একটা নিঃপ্পাস ফেলে বললাম, তুমি নিকয়ই একজন রবোট। নিষয়ই রবোট।

ইফা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, না, আমি রবোট নই। आমি মানুষ। মানুষ। মানুষ।
आমি বুড়ো লীয়ের ছ্নিভিন্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি মানুষ নও। আমি প্রার্থনা করি তুমি মানুষ হও।

## 9.

বাই-ভার্বালটি নিঃশক্পে মহাকাশযানের মাঝে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রথমে জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল। কিছুফ্মণ হন আর দেখা যাচ্ছে না। জানালাগুলি অক্ষকার করে দিয়ে বাইরের সাথে আমাদের যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তার বাঁधাধরা निয়ম কানুন, কিছ్న করার नেই, কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বহ্ধ হয়ে আসতে চাইছে। আমি সাধারণ মানুষ, আমার সাধারণ দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমি এক বিশান ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। এর থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসব তার সম্ঠাবনা বলতে গেলে নেই। এখন যে ঘটনাঋলি ঘটছে সেটাই হবে আমার জীবনের শেষ ঘটনাখলি। এখলি একইু মধুর হতে পারত কিন্তু হয় নি। বুড়ো লীয়ের হত্যাকাও নিজের চোখে দেথেছি। আটটি ফুটফুটে শিখর হত্যাকা৫ দেখতে হবে, আমার আর লেনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বক্ধ করে ফেললাম, জোর করে মাথা থেকে সবকিছু সরিয়ে দিলাম, এখन সুন্দর একটা কিছ্র ভাবতে হবে, মিষ্টি একটা কিছ্ ভাবতে হবে যেটি আমার বিস্কিপ্ত মনট্কিকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শান্ত করে দিতে পারে। কী হতে পারে

সেই জিনিস ? आমার শৈশব ? ফেলে आসা গ্রহটির বিশাল প্রাত্তর ? ऊ্ষট্রিকের মতো স্বচ্হ आকাশ ? একই পর आমি অবাক হয়ে आবিকার করলাম बে आমি नেনের কथ্থা ভাবशি।

आমি চোঈ ચুলে তাকাनাম, সামনের সাড়িতে আটটি শিওকে নিয়ে লে শাত্ত মুথে বসে আছে- মুথে গভীর উন্বেগের ছায়া। শি๒ఱলি তাকে জড়াজড়ি করে ধরে রেখেছে, কোলের উপর মাথা রেখে چয়ে আছে দুজন, তার গালের সাথে গাল লাগিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে রেথোে একজন শি৫। লে হাত দিয়ে আকড়ে রেথেছে সবাইকে। শিশ্ঞলির চোেে মুথে কোনো ভয় নেই, आতংক বা উদ্বেগ নেই। তাদের মুথে এক গভীর নিচিত্ত বিষ্ধাস। তারা জানে যতক্ষণ লেন তাদরকে आকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তাদের কোনো ভয় নেই, বিপদ নেই।

आयি এই অপৃর্ব দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থাকি। आর कী আচর্চ ! কিছুফ্ষণ পর আমারও মনে হতে থাকে এই আটটি নিশ্পাপ শিত্র কোনো ওয় নেইই, কোন বিপদ নেই :

ঠিক এরকম সময় বাই-जর্বালে একটो মমদ কম্পন অনুভব কননাম এবং সাথে সাথে डিতরের সব রবোটের্যা লোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের ঘিরে দাড়াল। आयরা निक্যই গন্তবা স্থানে পৌছে গেছি।

বাই-ভার্বালের গোল দরজা দিয়ে আমরা বের হয়ে এলাম। স্ষচ্ম লেঝে, স্বচ্ছ দেয়াল, উপরে স্বচ্ম ছাদ প্রতি মুহুর্তে মনে হতে থাকে বুকি কোথাও পড়ে যাব। সাবধান্ হেঁটে হেঁটে আমরা দ্বিতীয় একটি ঘরে হাজির হলাম। সেখানে জোর করে

 রেখে শিত্धলিকে অভয় দির্রে, বলन, ঢোমরা যাও, आমি এদ্লুনি आসছি।

जाরা को বুঝन কে জানে! একজন একজন করে কান্ন খামিয়ে একে অন্য<ে জড়াজড়ি করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তখন আমাকে आর লেनকে পিছন থেকে ধাকা দিয়ে পাশের একটা घরে নিয়ে आসা হল। আমাদের বিব্র্র করা হল এবং আমাদের কাহে या হিন সব সরিয়ে নেয়া হন। आমি দেখতে পেলাম খাবার্রে ক্যাপসুনษলি
 ররোট, কমিউনিকেশাস্স মডিউলটি বে পরীক্শ করতে খরু করল তাকে একজন মানুষের মচো দেখাচ্ছিন, यদিও আমি মোটমুটি নিচ্চিত সেও একজন রবোট।
 প্রד্ত নিও-भলিমার দিয়ে आমাদের आবৃত করা দেয়া হল। সত্যিকার পোষাক নয় তবে পোষাকের কাজ চলে यায়।

এতস্ষণ পর্যন্ত কেঊ আমাদের সাথে একটা কথাও বলে नि আমরাও কিছू বলি नि। आমি এবারে आমার প্রথম কथाটি উচ্চণ কর়লাম, স্পষ্ট গলায় जোর দিয়ে

বললাম, আমি মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা করতে চাই।
সাথে সাথে ঘরটিতে একটি নীরবতা नেমে এল। যে যেখানে দাড়িয়েছিল সেখানেই পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল। আমি అ্নরে পেলাম বিশাল এই ভবনে দূরে কোথাও তারস্বরে এলার্ম বাজতে খর্রু করেছে।

দীর্ঘ সময় সবাই নিঃশব্দে দাড়িয়ে রইল। आমি এবার আরো স্পষ্ট গলায় বললাম, আমি মহামতি গ্গাউলের সাথে দেখা করতে চাই। মহামতি গ্গাউল, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, यিनि এই বিশাল মহাকাশयানটি তৈরি করেছেন। যাঁর চোথ কান বা অন্যকোন ইন্দ্রিয় নেই। यिনি সংবেদনশীল যন্ত্র দিয়ে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করেন।

আমরা সমানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা তখनো নিঃশক্পে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। आমি খনতে পেলাম অনেকে এই ঘরের দিকে ছুটে आসছছ। घরের দরজা ચুলে গেল এবং বেশ কয়েকজন পুর্रুষ এবং মহিলা ভেতরে ঢুকে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। आমি তীক্ষ户 দৃষ্টিতে তাদের লহ্ম করতে থাকি, কেন জানি মনে হয় এদের কেউই সত্যিকারের মানুষ নয়। হয় পুরোপুরি রবোট কিংবা রবোটের দেহে আটকে পড়ে থাকা কোনো একজন হতভাগ্য মানুষ।

বয়ক্ক ধরনের একজন কয়েক পা এগিয়ে এসে ভীত গলায় বলল, তুমি কী বলছ ?
आমি প্রায় ধমক দেয়ার মতো করে বলনাম, आমি জানি आকি কী বলছি। আটটি শিশ্কে কেন আনা হয়েছে আমি তাও জানি। মহামান্য গ্রাউলের রক্ত সঞ্চালन পদ্ধতির নিয়ম মাফিক পরিবর্তন করার কथা। আটটি সুস্থ সবল হुদপিও দরকার। আটটি শিও থেকে সেই আটটি হুদপিө নেয়া হবে।

বয়ঙ্ক ধরনের মানুষটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে কাঁপা গলায় বলল, তুমি এসব কী বলছ ? কোথায় उनেছ এই সব ?

आমি কোথায় ওনেছি সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আমি এই মুহূর্তে মহামতি গ্রাউলের সাথে কথা বলতে চাই। এই মুহূর্তে-

কিত্তু সেটা তো অসষ্বব।
অসষ্টd ?
豕।
বেশ। তুমি জান आমি কী করতে পারি ?
কী করতে পার ?
आমি তোমাদের পুরো এলাকা ধ্বংস করে দিতে পারি।
সামনে দাঁড়ানো মানুষ্খলি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা কেউ आমার কथা বিশ্ধাস করছে না। আমি হিংস্র গলায় বললাম, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করলে না ? ঠিক আছে আমি তোমাদের আমার ক্ষমতা দেখাব।

आমি একটা नিঃপ্বাস ফেলে বললাম, আমার অলৌকিক দ্মমতা রয়েছে। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললাম, आমি ধ্বংস করে দেব সব।

নির্দিষ সময় পর পর দুটি মিথ্যা কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র খাবার ক্যাপসুলে রাখা বিঙ্ফোরণটি প্রচন্ড শব্দ করে বিঙ্ফোরিত হল। প্রাচীন ধরনের রবোটের আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রবোটশ্কিও ছিটকে উঠল উপরে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে নিচে এসে পড়ল প্রচণ শব্দে। হল ঘরটি কালো ধৌয়ায় ঢেকে গেল, জঞ্জাল ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

আমদের যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে आহে। একজन की একটা বनতে চাইছিল आমি বাধা দিয়ে বললাম, আমার কथা বিশ্বাস হন ?

কেউ কোনো কথা বলল না। आমি শান্ত গলায় বলनाম, आমি তোমাদের आরো একটি সুযোগ দেব। দুই সেকেন্ড অপেফা করে বলनাম, সুযোগ গ্রহণ না করনে ধ্木ংস করে দেব সবকিছ্ম।

সাথে সাথে তথ্য ক্রিস্টালের বিস্ফোরকটি বিস্কোরিত হল। এটি ছিল আরো শক্তিশালী। পুরো হল ঘর প্রায় অক্ধকার হয়ে গেল সাথে সাথে। ছিন্न ভিন্ন রবোটের প্পংসাবশেষ উপর থেকে নিচে পড়তে তకু কর্রল। মনে হল বুঝি এখানে ধ্পংসযজ্ঞ তর্রু হয়েছে। আমি তার মাঝে চিৎকার করে বললাম, এই মুহূর্তে আমাকে মহামতি গ্রাউলের কাছে নিয়ে যাও। ৫ধু তিনিই আমার সাথে কথা বলতে পারবেন, আর কেউ না।

এবার आমার সামনে দাঁড়ানো মানুষ্তলির মাঝে এক ধরনের চাঞ্চন্যের চিহ্ লহ্ম করা গেন। आমি যেভাবে হাস্যকর ছেলেমানুষি यন্ত্র দিয়ে বড় বড় দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি কতক্ষণ সেটি তাদের কাছে গোপন রাখতে পারব জানি না, সময় আমার কাছে খুব মূল্যবান । বে কোনো মুহুর্তে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মহারতি গ্রাউলকে নিচয়ই অচিন্ত্যনীয় প্রতিন়কা দিয়ে आগলে রাখা হয়, आমি নিজে থেকে সেখানে কথনোই যেতে পারব না।

আমার সামনে দাঁড়ানো মানুষত্ি কিচ্ছুকণ ইতস্তত করে। একজন একটু এগিয়ে এস বলল, তুমি কেন মহামতি গ্গাউলের সাথে দেখা করতে চাও ?

आমি গলায় অধৈর্যের স্বর ফুটিয়ে বললাম, आমি তোমাকে সেটা বললে তুমি বুঝবে না। তোমার কিংবা তোমাদের কারো সেই মানসিক পরিপক্কতা নেই।

কथाটি সত্যি নয়, তাই তিন সেকেন্ড পর যখন বললাম, आমি আর সश্য করতে পারছি না- তখন তৃতীয় বিস্ফ্যেরণটি ঘটল।

ভয়ংকর বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কমে যেতেই উপস্থিত মানুষেরা ছোটাছুটি ওর্রু করে এবং কিচুহ্মণ পর সত্যি সত্যি আমাকে এবং লেনকে একটা ভাসমান যানে তুলে দেয়। সেটি অক্ধকার একটা সুড়ক্ছে ছুটে যেতে থাকে। বিশাল বিশাল কিছू

গেট নিজ্জে থেকে খুলে যায় आবার आমাদের পিছনে বক্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য ধরনের যা্রপাতি আমাদের পরীীশ্ল করে তারপর ভেতরে প্রবেশ কর্নতে দেয়।

এক সময় आমি आর লেন একটা বড় হনঘরের মতো জায়গায় পৌছানাম।
 হালকা নরম எকটি আলো, यদিও কোথা থেকে সেই আলো আসছে বুঝতে পারছি ना। डিতরে একুদ শীতল, आমি आার লেন কাছাকাছি এসে দাড়ানাম। কেউ কিছू বলে দেয় নি কিত্তু আমার মনে হল এখানেই মহামতি গ্রাউলের সাথে দেখা হবে।

आমি आর লেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোথাও কোন চিহ্হ নেই কিনু ত্বু আমাদের মনে হতে থাকে কেউ আমাদের দিকে তাক্য়ে আছে। आমি হঠাৎ এক ধরনের আতংक অনুত্ব করতে থাকি। বুকে আটকে थাকা একটা নিঃপ্মাস বের করে आমি লেনের দিকে তাকালাম, ঠিক তখন খনতে পেলাম কে একজন ভারি গनाয় বলল, তোমরা কেন আমার সাথে দেখা করতে এসেছ ?

आমি আর লেন চমকে উঠঠ চারিদিকে जাকানাম, কেউ কোথাও নেই। কোনোমতে নিखেকে সামলে নিয়ে বলनाম, आমি आপनाর কাছে wমা চাইছি মহামতি আউন। आপনার ভবনে आমি आহামকের মতো তিনটি বিক্ধোরণ घট্টের্যেছি, आমি-

श্যা। आমি चবর পেয়েছি। আমি অনুভব করছি তোমার করোঢিতে একটা ছোট ট্রাসমিটার বসানো আছি। তুমি নিক্ঠয় তোমার মস্তিক্ তর্র ব্যবহার করে সেটা দিয়ে কাছকাছ রাখা বিস্ফেরেকে বিক্জোরণ ঘঢিয়েছ।

आপনি সত্যিই অনুমান করেছেন মহামতি গ্রাউল। आপনার সক্xে দেখা করার জন্যে আমার অই ছলনাফুহ করতে হয়েছে। আমি কমাপ্রার্থী।

आমার কর্মার্রীদের ধোকা দেয়া হুব সহজ। তার্木া নির্বোধ।
आমি কয়া চাই মহামতি গ্রাউন।
आমি তোমাকে क্ কা করেছি।
आপনার প্রতি আমার অসংখ্য কৃতঋ্ঞण। অসং্্য কৃতজ্ঞण।
पूমি কেন এসেছ আমার কাহছ?
आমার বলতে খুব 戶িষা হচ্ছে মহামতি আউন। आমি आপনার প্রতি অসমান প্রদর্শন नা করে কथাঢি কীভরে উচ্চারণ করব বুঝতে পারছি না।

पूমি অসং<োচে বনতত পার কিহা।
তার জাগে आমি কি একটা অনুরোধ করতে পারি ?
की बनूরোখ ?
आমি কি आপনাকে দেখতে পারি ?
মহামতি গ্আাউন এক মুহূর্ত চ্রপ করে থেকে বললেন, আমাকে কেউ কথনো দেশ্েে নি। যে মানুম বেচচ থাকবে সে আমাকে কখনো দেখবে না।

आমি आপনাকে সশরীীরে দেখতে চাই নি মহামতি গ্গাউল। আমি আপনার একটা ব্রপ দেখতে চাইছি। आমি কাউকে না দেখ্থ ভান করে কथা বলতে পারি না মহামান্য গ্রাউল। ना দেণ্থে কথ্ বলcে মনে হয় आমি তার্ন উপাসনা করহি।

বেশ। তूমি आমাকে की ক্রপে দেখতে চাও ? भूক্रু না রমনী ?
आপनाর या ইচ্ছে।
প্রায় সাথে সাথেই ঘরের মাঝামাঝি সৌম্য দর্শন এক্জন বৃদ্ধরে দেখা গেল। শরীরে आলগোছে একটি চাদর জড়ানো, সেখান থেকে এক ধরনের নর্রম आলো বের হচ্ছে। মাহমতি এাউলের এই ক্রপঢি দেখে আমার পাটী গন্থের দেবদূত্তের কथा মনে পড়ল। এটি সত্যিকারের কোন্নে মনুষ নয় কিন্ুু ক্রপঢি এত জীবস্ত যে आমরা अडिडূত रয়ে গেলাম। आयि आর नেন মাथা নত रরে অভিবাদন করে বলनाম, आপनाকে अडिडাদन। आমাদেরকে একটি শাत্ত সমাহিত ধ্रடে দেখা দেয়ার खन্যে অসংখ্য ধनাবাদ। अসংখ্য অসংখ্য ধन্যবাদ।

তूমি এখन कী বनতে চাও বল।
आমার কथাটি বলার আগে আমার একটু ভূমিকা দেয়ার পর়োজন। আপনার সময় অত্যत্ত মৃল্যবান কিস্দু তবুও आমি একমু সময় ভিক্ম চাইছি।

সৌম্য দর্শन বৃদ্ধ মানুষঢি आমার দিকে শাত্ত চোথে তাকিয়ে থেকে বলল, आমি তোমাকে সময় দিচ্ছি। তুমি বन।
 সব কিছू आপনার। मोর্घ সময় निয়ে এঢि মহাকাশে তৈরি হয়েছে। একসময় এটি পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে। মানুষ যথन কিছ্ূ একটা সৃষ্টি করে তার এক ধরনের আनন্দ হয়। সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে সাধারণ জিনিস তার আনন্দইহ হয় সাধারণ। आপनि সাধারণ মাহম নन- आপনার সৃষ্টিও তাই সাধারণ নয় এবং লেটা সৃষ্টি করে
 তীব্র आনন্দের অনুভূতি আমরা কল্পনাও কর্রতে পারব না।

এই মহাকাশयान যथन পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়েছে आপনি সেখানে স্থান করে निয়েছেন। এই মহাকাশयানের সৌভাগ্য, মহাকাশ অভিयাब্রীদের সৌভাগ্য আপনি তার নেতৃত্ দিতে র্বাজি হয়েছেন। লেই নেতৃত্টইহ এসেছে গোপনে। সাধারণ মানুष্রের কাছে आপনার কোনো অত্তিত্ব্ব নেই। তাদের ধারাা মৃন তথ্যকেন্দ্র এই মহাকাশयानকে চালিয়ে নিচ্ছে মহাকাশ দিয়ে । বহৃৃূে পৃথিবীতে।

যथन মহাকাশयान পৃबिবীর দিকে রওনা দিয়েছে ऐঠাৎ করে आপনি আবিষার করলেন आপनाর आার কিছू কহার নেই। সাধারণ মানুষ শীতল घরে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পার্, आপনার ঘুমান্নার সুযোগ নেই। অাটটি সত্জে রুদপিও আপনার खणिল বश्মूখী মস্তিষ স্তরের নাना অংণে রক্ সঞ্চালন করে। आপনি প্রতি মুহ্রেত্তে সজীব, প্রতি মুহুর্তে কর্মক্ম। সাধারণ মানুম্েের চোখ রয়েছে। কান রয়েছে, নাক,

মুধ, ইন্দ্রিয় রয়েছে। শাগ়ীরিরিক বা আধা শারীীর্রিক आনন্দের সুযোগ র্যেছে। আপনার সমत्ठ কার্यकनाপ বুপ্ধি-বৃত্তি নিয়ে। আপনি হঠাৎ করে আবিকার করলেন आপনি निоमझ।

आমি কथा বनতত গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। মাথা নিছू করে সथान প্রদ্শন করে বললাম, আIি কি ভুল বলেছি মহামান্য গ্রাউন ?

মহামতি গ্রাউন এক মুহ্হ্ত নীরব থেকে বললেন, না। তুমি ভুল বল नि কিश।
आমি কি आরো এবদু বলব ?
यल।
আমাদের, সাধারণ মানুষ্রের নিঃসপ্ততা সাধারণ। সেটা দুর করার জন্যে আমরা সাধারণ কাজ করি। आপনি সাধারণ মানুষ নन- आপনি তাই সাধারণ কাজ করতে পারেন না। आপनि ঠিক করলেন সময় কাটানোর জন্যে একটা কৌতুক করবেন। কिছू বুদ্ধিমান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের সাথে বুদ্ধির কোনো একটা ধেनা থেলবেন। এমনি-এমনি আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বেছে নিতে চাইলেন না। আপনি ঠिক করনেन সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুষকে বেছে নিবেন। তাই একদিन মহাকাশযান্নে সব মানুষকে জািিরে তুলতে ঔক্ত করলেন। তাদেরকে হানাহানি
 করলেন याরা সবচেয়ে উপরে উঠ আসবে আপনি অাদর বেছে নিবেন।

মহামতি গ্গাউলের মুথ ধীর্রে ধীর্রে শক্ত হয়ে आসছিল, आমি হঠাৎ বুকের डিতরে ভয়ের এক ধরনের্র কশ্পন অনুভব করি। তিनि কয়েক মুহ্ত্ত চূপ করে থেকে বললেন, पूমি কেমন করে এসব জাन ?

आমি কিছू জানি না মহামতি গ্রাউন। সব आমার অনूমান। आমার অনুমাन ভুল হতে পার্।। यদि হয় आপনি आমার ভুन ধরিয়ে দেবেন মহামতি গ্গাউল। आমি একদু চूপ করে থেকে বললাম, आমার অনুমাन को ভুল হয়েছে মহামত্তি গউন ?

না হয় नि। বল তুমি कী বলতে চাও। তোমার দীর্ঘ ভূমিকা তুমি লেষ কর।
आমার ভূমিকা প্রায় শেষ মহামতি গ্রাউন। आযি এঙ্মুनि বলব आমি की চাই। आমরা সাধারণ মনুষ। আমাদের आশা आকাঞ্ধা সাধারণ। आমাদের ग্নপ্ন সাধারণ। आপনি সাধারণ নন, आপনার আশা আাকা্্লও সাধারণ নয়। आপনার
 आপनার ছেট একটি থ্যোলে মাহকাশयানে শত শত হত্যাকাও ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষক্কে স্বার্থপর লোডীতে পান্টে দেয়া হয়েছে। এর অবসান ঘটাতে হবে মহামতি গ্রাউন।

লেন হঠৎ করে आমার কনুই থামচে ধরল। आমি সাব্ানে তার হাত থেকে निखেকে মুক্ত করে মহামতি আ্রাউলের দিকে পৃর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। তার মুথমধ্ল ষীরে ধীরে কঠোর হয়ে.উঠল, তার निঃপ্বাস দ্রতত্র হয়ে ওঠে এবং একসময়ে

থমধমে গলায় বললেন, তুমি কীজবে এর অবসান घটাতে চাও ?
आপনি এই মহাকাশयাनঢির কতৃত্ম মহাকাশयান্নে মানুষ্ের হাতে ফির্রিয়ে দिन।

आার यदि ना फिই ?
आপনাকে দিতে হবে মহামতি গ্গাউল। মহাকাশयানের সমন্ত মানুষের কাছে

 বাম দিকে সরে রয়েছে। আপনি এই মহাকাশयানরে অন্য কোথাও নিয়ে यাচ্ছেন।

মহামতি গ্রাউলের মুথে এক ধরনের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠন, তিনি লেই হাসি
 তোমার বুক্ধিমত্তা নিচ্য়ই নিনীয ক্কেেে আট এর কম নয়।
 কোনো অর্থ নেই মহামতি গ্রাউন।

आমি यদি তোমার অনুরোধ মহাকাশযানের কত্ত্ব মানুষ্েে হাতে না দিই তুমি की করবে কিशा?

आমি বুকভরা একটা निঃষ্যাস নিয়ে বনनाম, आমি আপনাকে হত্যা কর্তে বাধ্য হব মহামতি আাউল।

মহামতি গ্রাউল বিঙ্পিত দৃষ্ঠিতে আমার দিকে কয়েক সেরেভ তাক্যেয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ অউইহসিতে ख্টেটে পড়লেন। লেন आমার দুই হাত শত্ত করে ধরে রেথে ফিস্সফিস্স করে বলন, হায় উপ্বর। হায় পরম কন্গুনাময় ঈপ্ধর।

মহামতি গাউলের হাসি না থামা পর্যন্ত आমি চूপ করে রইলাম, তারপর নিছू গলায় বলनाম, মানুषের স্বাভিবিক হিসেবে আপনি একজন উनাত দানব ছড়़ কিছ্র নन। आাম यमि आাজ ব্যর্থ হই অना কোনো একজন आপনাকে হত্যা করবে। आপনাকে হত্যা করে এই মহাকাশযানকে পৃথিবীতে ফির্রিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘরের মাঝামাঝি। মহামতি গ্রাউলের বে প্রতিচ্ঘবিটি ছিন সেটি ষীরে ষীরে পরিবর্তিত হতে ৃক্ করে, তার आকার आর্রে বড় হয়ে আলে এবং গায়ের রং পরিবর্তিত হতে থাকে, একটু আগে বেটিকে শাা্তু সৌম্য একজন মানুষ বনে মনে शচ্ছিল ধীরে ধীরে সেটা সত্যিই যেন দানবের ক্রপ নিতে ত্ক করে। লেন শক্ত করে आমার হাত ধরে রেখে আবার ফিস ফিস করে বলল, রক্巾 কর ঔশ্পর তুমি। র্থशা কর। রক্শা কর।

মহামতি গ্লালের গলার স্বরে একটা ধাতব প্রতিধ্ধনি শোনা বেতে থাকে।
 পুরোপুরি মানবিক অনুতুতি। ৫যুমাত্র মানুষ সাহস নামক ব্যাপারটি দেখাতে পারে। প৮র্木া পারে না। র্রোট্যাও পারে না। তার কারুণ এটি পুরোপুরি যুক্তিহীন এক

ধররনের নির্বুদ্ধিতা। তবে তোমার সাহসের একটট পুরক্কার আমি দেব। তোমাকে आমি আমার নিজ্েেকে দেখতে দেব। দেখ আমি দেখতে কেমন !

সাথ্থে সাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল এবং আমারা যে স্বচ্ছ মেঝের উপরে দাঁড়িয়েছিনাম তার নিচে আলো জূলে ওঠঠ। সেখানে বিশাল একটি স্বচ্ছ পাত্রে এক ধরনের তরনল পদার্থে থলথলে একটা জিনিস কিলবিল করতে থাকে সেখান থেকে শিরা উপশিরা বের হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে আটটি হদপি৫ ধ্ণক ষ্বক করে তার মাঝে রক্ত প্রবাহিত করে যাচ্ছে সেই রক্তের স্রোত পাশে পুষ্টি এবং अক্ষিজেন ট্যাংকের ভেতর দিয়ে চলে আসছে। সমস্ত দৃশ্যটি একটি ভয়াবহ দুঃপ্বপ্নের মতো, দেথে লেন একবার আর্ত চিৎকার করে উঠন।

আমি মহামতি গ্রাউলের গলার স্বর ঔনতে পেলাম, আমার দেহ- যদি সেটাকে দেহ বनতে চাও, যেভাবে রক্ষা করা আছে এর উপরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ घটাनেও কিছू रবে না। তোমর্যা যে আটটি হ্রদপিও দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা সেখুলি পাল্টে দেব আটটি সতেজ হুদপিও দিয়ে। এই মুহুর্তে তার প্রন্তুতি নেয়া र欺-

না। আমি শক্ত গলায় বনলাম, আপনি সেটা করবেন না মহামতি গ্গাউল। আটটি শিওর হুদপিত্গে আমরা বিক্ফোরক লাগিয়ে রেথেছি। আমি সেখলি যে কোনো মুহূর্ত বিক্ষারিত করে দিতে পারি- কিন্তু आমি করব না। आমি মানুষ, মানুষ অनেক অन্যায় করতত পারে, কিন্তু শিত হত্যা করতে পারে না। আপনি আপনার নিরাপত্তার জন্যে কখনই সেই হ্দপিষ ব্যবহার করবেন না। প্রায় অদৃশ্য সেই বিক্ষোরক রক্তস্রোতে মিশে আপনার মত্তিক্ষে যেতে পারে। কিংবা কে জনে-

মহামতি হিঃ্র গলায় বললেন, কে জানে कী ?
কে জানে সেই বিস্ফোরকে ভয়ংকর কোনো ভাইরাস রয়েছে কী না সেই ভাইরাস আপনার রক্তকে দৃষিত করে দেবে কিনা-

যেভাবে নিচে আলো জৃলে উঠেছিল ঠিক সেভাবে আলো নিভে গেল এবং আবার আমরা আমাদের সামরে মহামতি গ্রাউলকে দেখতে পেলাম। তার চেহারায় এক ধরনের বিকৃতি হয়েছে ভয়ংকর একটা দৃষ্টিতে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে आহেন। তাকে দেখে আমি নিজের ভেতরে এক ধরনের অ飞ত অসহায় আতংক जनুভব করতে थাকি। মহামতি গ্রাউল হিংহ্র গলায় বললেন, তোমরা কীভাবে আমাকে হত্যা করতে চাও ?

আমরা নই। আমি। আমি আপনাকে বুদ্ধি দিয়ে হত্যা করতে চাই।
বুদ্ধি দিয়ে ?
হ্যাঁ মহামতি গ্বাউল। आমি জানি आপনি মিয়ারাকে এনেছেন। आমি জানি মহাকাশयানের অন্য ছয়জন नেতাও এখানে আছে। आপনি তাদের সাথে সময় কাটাবেন, কোন একটি বুদ্ধির খেলা খেনবেন। আমি চাই- আমি এক মুহ্রের্তের

জन्যে থামলাম।
মহার্মতি গ্গাউল বললেন, তুমি চাও-
आমি চাই आপনি অन্য ছয়জনের সাথ্থে আমাকে যুক্ত করবেন। आমিও আপনার সাথে সেই ভয়ংকর খেলায় অংশ নিতে চাই। অन্যদের সাথে আমিও আপনার মস্তিক্কের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে চাই।

মহামাতি গ্রাউলের চেহারা হঠাৎ আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তিনি তীব্র চোথে आমার দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন গলায় বললেন, তুমি কেমন করে জান তারা আমার মত্তিষ্ষের সাথে সরাসরি যুক্ত ?

आমি জানি না মহামতি গ্রাউল, কিন্তু আমি অনুমান করছি। আমি জানি আপনার চোথ নেই, কান নেই, বাইরের জগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই। অন্য এক বা একাধিক মব্তিক্ষের সাথে যোগাযোগের आপনার একটি মাত্র উপায়, এক সাথ্েে যুক্ত করে দেয়া। সেই মস্তিক आপনার মস্তিক্ষের একটা অংশ হয়ে থাকবে। आপনি তাকে পীড়ন করবেন। আমি জানি মহামান্য গ্রাউল। আপনি একজন দানব ছাড়া আর কিছ্র নন।

মহামতি গ্রাউল একটা নিঃপ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমার দুঃসাহস দেথে মুখ্ধ হয়েছি কিহা । তুমি প্বেচ্ছয় আমার মস্তিক্ষের সাথে যুক্ত হতে চাও ?

চাই মহামান্য গ্রাউল। আপনাকে আমি ধ্木ংস করতে চাই।
তুমি আমাকে ধ্ণংস করতে পারবে?
आমি জানি না পারব কি না। কিস্ুু আমাকে চেষ্ঠা করতে হবে। মানুষ লেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্ঠা করে। আপনি মানুষের মস্তিষ দিয়ে তৈরী কিন্তু आমি জানি না आপनि মানুষ की ना।

তুমি কীডাবে আমাকে হত্যা করবে ?
आমি आপনাকে এখन বলব না। यদি आপনি আমার মস্তিক্ষের সাথে যুক্ত হন তাহলে আপনি জানবেন।

आর यमि ना হই ?
आমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে আমার কিছ্র করার নেই। সম্ভবত আপনি তাহলে এখন আমাদের হত্যা করবেন। আমি একটু অপেண্মা করে বললাম, यमि সত্যিই আমাদেরকে হত্যা করেন आমি আশা করব আপনি আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় দেবেন। आমি আমার সাথে দাঁড়ানো মেয়েটির কাছে ফযা চাইব তারপর বিদায় নেব। এবং-

ज্ং की ?
এবং তাকে বলব যদি সত্যিই জামরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমি তার সামনে হাই গেড়ে বসে বলতাম, লেन তুমি কি আমাকে তোমার

জীবনের সখী হিসেবে বেছে নিবে ?
মাহামতি গাউলের মুথে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠঠ তিনি এক ধরনের কোমন গলায় বनलেন, লেন তুমি তাহলে কী বনবে ?

লেন কোন কথা বলল না, आমাকে শক্ত করে ষরে হঠাৎ হ হ করে কেঁদে ফেनল। आমি তাকে বুকে आকড়ে রেথে তার মাথায় হাত বুলিয়ে নর্রম গলায় বলनाম, লেন, এক মুহूর্তের ভালবাসা আর এক ব্যেজনের ভানবাসার কোন পার্থক] নেই। ভালবাসা ভানবাসাই। তুমি আমাকে স্ষু কর।

মহামতি গাউল এক ধরনের কৌতুকের দৃধি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর শাत্ত গলায় বনলেन, কিश। আমি তোমার প্রার্থना মश্রুর করনাম। তোমার মন্তিষ্কে आমি आমার মস্তিক্কে সাথে যুক্ত করব। তूমি অসাধারণ বুদ্ধিমান। তোমার মরণ গেনাঢি দেখার आমার খুব কৌতূহন হচ্ছে।

आমি খুব সাবধানে আমার বুক থেকে একটা নিঃপ্বাস বের করে দিলাম। এই মহাকাশयान মহামতি গ্াাউলের থাবা থেকে হয়তো শেষপর্যন্ত রক্ষা করা যাবে। বুড়ে লী শেভাবে বলেছিল সেভাবে, শক্তিশালী যন্তের সাথে শে-ডাবে দাবা গ্েেতে
 সাথে গ্েলতে হয় নির্বোষের মতো যে নির্বুধ্ধিত आসলে সুপরিকষ্পিত। आমিও তাই করহি, यে বুদ্ধির খেলায় মহামতি গ্গাউল आগহ নিয়ে রাজি হয়েছে সেটি আমাকে খেলতে হবে না। কারণ আমার মঠ্তিट্ক কিদুনিয়া ভাইরাসের ছোট একটা ক্যাপসুল ছুকিয়ে রাখা হয়েছে। गুক্ত এলাকা থেকে आমি দুই হাজার ইউনিট দিয়ে किনেছ্নিাম। ক্যাপসুनটि निर्मिళ সময় পরে নিজে থেকে কেটে বের হয়ে আসবে, কিলবিল করে ছড়িয়ে যাবে মস্তিক্, নিউর্নন সেলরে ধ্পংস করে বাড়তে থাকবে প্নাবনের মতো, দেঈতে দেখতে নিচিচ্হ হয়ে যাবে আমার মস্তিষ! নিচিহ্ন হয়ে यাবে মহামতি গাউলের মন্তিক, निক্চিছ্ হয়ে যাবে মিয়ারার মস্তিষ- অন্য সবার মস্তিষ্ষ यারা याরা যুক্ত হয়েছে এই বিশাল মস্তিষ্ক সुরে। মহামতি গ্রাউলকে ঞ্পংস করার জন্যে ভে পদ্ধতিটি आমি বেছে নিয়েছি সেটি आসলে বুদ্ধিহীন নির্বৌধ একটা প্রক্রিয়া। বূদ্দির থেলায় তাকে পরাজিত কর্রার সেই দूহ্সাহস কার আছে ?

आयि आবার একটা निঃপ্ধাস ফ্লে লেনের দিকে তাকানাম। লেন आমার মব্তিক্ষের কিদুনিয়া ভাইর্রাসের কথা জানে না, সে তাই অবিশ্বাস্য ঢোেে আমার দिকে তাকিয়ে आছে। आমি ঢোখ নামিয়ে নিলাম।

বिশाল এই মহাকাশयानটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়ার একটি মাত্র উপায়, মহামতি গ্রাউল নামের দানবট্তিকে ঋ্পংস কর্木া। आমাকে তাই করতে হবে, आমার निজের প্রাণ দিয়ে। সৃt্টি জগতের ইতিহাসে লেরকম অসংথ্য आய্যত্যাগেন কথা लেথা आহে একজन বा একাধিক মানুষ হসসিযুথে প্রাণ দিয়ে যুক্ধে জয়ী হয়েছে, বিশাল জনপদ নগর র্রক্শা করেছে দেশকে শর্রু হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। এই

মহাকাশযানের ইতিহাস যখন লেथা হবে সেই ইতিহাসে आমার কথা নিচয়ই উब্নেথ করা হবে, কীভাবে आমি মহামতি গ্রাউল নামের এ্রকটি দানবরে ধ্পংস করে পৃথিবীর মানুষকে পৃথিবীত ফিতির়ে নিয়ে গেছি। লেটা অনেক কড় করে ব্যাখ্যা
 ₹ऊয়ার কथा।

কিন্হু आমার ভিতরে এক পভীর বিষণ্নত ছড়িয়ে পড়ন। এক ভয়ংকর শূন্যতা आমার বুকের ভিতর হ হ করে বইতে থাকল। आমার नা লেথা পৃথিবী নয়, কেলে आসা গ্রহটি নয়, বিশ্ময়কর এই মহাকাশयাनটি নয়, সৃষ্টিজগৎ এবং তার বিশাল রহস্য নয়, आमाর পাশ্শ দাঁড়িয়ে থাকা কানো চোেের একটি মেয়ের ভালবাসা আমার জীবন থেকে হারিয়ে यাবে সেই গভীর বেদনায় আমার সমন্ত হ্রদ়া সমস্ত

 মহামতি এ্রাউল তার সংবেদনশীল মత্ত দিয়ে আমাকে তীক্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন।

## b.

ঘরটির ছাদ নিচ, দেথে ঘর না মনে হর্রে একটি সুড়ঙের মত্তে মনে হয়। आমি স্বष्ম একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, आমার পাশে দুজন অद্ত্রোপাচারকান্রী রবেট निচল रয়ে দাড়িয়ে আছে। কিছুকন্নে মাঝেই তারা আমার মস্তিক্কে अ大্ত্রেপচার তব্রু করবে। आমার কাছেই লেন দ̆ডড়িয়ে আছছ, তার মুথমఆল


 ষীরে দুজনেই আরো বেদনাতুর হয়ে উঠছি।

আমি মুশে জোর করে এ্টট প্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রেথে পাশে দাডড়িয়ে থাকা
 को?

রবোটটি থমথমে গনায় বলল, आমার কোন নাম নেই। আমি মানুষ নই তাই आমার নাম্মের প্রয়োজনও নেই।

সত্যি কथা। কিন্হू তুমি কি তোমার দায়িত্ণ সত্যিকার ভাবে পালন করতে পার।

অবশ্যি পারি। आমি খুব অল্প সময় आগেই ছয়জনের মস্তিষ্ষ অক্রোপচার করেহি।

आমি ভাল করে রবোটটিকে আবার দেখলাম, সে নিচয়ইই মিয়ারা এবং অন্যান্য नেতাদের মাথায় অন্ব্রোপচার করেছে। आমি জিজ্জেস করনলাম, তারা কোথায় ?

তাদের দেহটি পরিশোধনাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। खষুমাত্র মস্তিষ্কটি মহামতি গ্রাউলের মস্তিক্কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

কোথায় ?
এই ঘরেই রয়েছে। রবোটটি তার যান্রিক হাত দিয়ে দেখালো, কাছাকাছি ছয়টি চতুক্ষোণ সিলিডারার সাজানো।

আমি বুকের ভেতরে এক ধরনের আতংক অনুভব কর্ললাম, কিন্তু সেটটা প্রকাশ ना করে সহজ গলায় বললাম, আমি কী তাদের দেখতে পারি ?

পার।
आমি এগিয়ে গেলাম, সিলিন্ডারের উপর স্বচ্হ একুটি ঢাকনা এবং তার নিচে অর্ধস্বচ্ছ এক ধরনের তরলে থলথলে একটি মস্তিক্ ভাসছে। এটি যে একজন মানুষের অবশিষ্ট সেটি বোঝার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু দুটি চোখ তার, অপটিক নার্ভসহ অক্ষত রয়েছে এবং সেটি निস্পলক চোথে উপরের দিকে তাকিয়েছিল। আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল আমাকে দেঝে চোথ দুটির মাঝে এক ধররের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হন। আমি রবোটটিকে জিজ্ঞেস কর্নাম, এটি কার মন্তিক্ক ?

মিয়ারার।
आমি কি তার সাথে কথা বলতে পারি ?
পার। বলে রকেটটি বুকে ঝুকে পড়ে কী একটা যন্ত্র চালু করে দিল। সাথে সাথে আমি মিয়ারার গলার স্বর ওনতত পেলাম। সে একধরন্নের উত্তেজিত গলায় বলन, কিशা! লেন! তোমরা ?

হ্যাঁ। আমরা । তোমাকে এভাবে দেখব আমি কখনো ভাবি নি। আমি- আমি দूঃचीত।

একথা কেন বলছ ?
आমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি- তুমি- তুমি কি ভাল আছ ?
आমি অবশ্যি ভাল आাছি। आমি চমৎকার आছি। आমি এর থেকে চমৎকার কখনো থাকি নি।

आমি হতবাক হয়ে বলनাম, তুমি কেমন করে চমৎকার আছ ? তোমার দেইই নেই-

মিয়ারা হাসির মতো একটা শব্ করে বনল, মানুষের দেহ একটা বাহুল্য ছাড়া কিছ্রু নয়। আমি এখন জানি। তোমাদের যে দেহ আছে সেই অনুভৃতিটি তুমি পাও তোমার মস্তিষ্ক থেকে। যদি কারো দেহ না থাকে কিন্তু মস্তিক্ তাকে দেহের অনুভূতি দেয় তাহলে দেহের প্রয়োজন কী ?

आমি তথনো পুরো ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারি নি। একটু পরে আমি নিজেও এই ধরনের একটি বস্তুতে পরিণত হব, তখন কী আমার ভেতরেও এই ধরনের


## তুমি সত্যিই সুখী ?

श্যা। आমি সত্যিই সুখী। সুখ আনन্দ এখলি হচ্ছে মস্তিচ্েের এক ধরনের অনুভূতি। একজন মানুষ খুব কষ্টের মাঝে বা যন্ত্রণার মাঝে থাকতে পারে, সেই কষ্ঠ এবং যন্ত্রণার মাঝে থেকেও যদি তার মন্তিষ্ক সুথের অনুভূতি জাগানো যায় তাহলে সে সুখ অনুভব করবে। 刃ুধু তাই নय তার সেই সুখ হবে সত্যিকারের সুখ।

आমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আমি তোমাকে দেথে খুব খুশি হলাম মিয়ারা। কাউকে সুখী দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়।

তোমরা এখানে কেন এসেছ কিহা ?
সেটি অनেক বড় একটি কাহিনী। তুমি নিষয়ই জানবে। आমি তোমার পাশাপাশিই থাকব।

সত্যি?
সত্যি। আমি একটা দীর্ঘষ্বাস ফেললাম এবং হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটিকে आমার কাছে অবাস্তব একটি দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে। আমি লেনের দিকে তাকালাম, তার র্ক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুথে ধীরে ধীরে এক অবর্ণনীয় আতংক এসে ভর করতে খর্প করেহে।

হঠাৎ করে রবোটটি আমার কনুই স্পর্শ করে বলল, কিशা। তোমার অক্ত্রোপচারের সময় হয়েছে।

आমি চমকে উঠলাম, এথান থেকে ছুটে পানানোর একটা প্রবল ইচ্ছাকে অनেক কধ্টে আটকে রেখে আমি শান্ত গলায় বললাম, চল।

লেন পিছন থেকে এসে আমার হাত ষরে বলল, না কিহা এটা হতে পারে না। কিছ্রতেই হতে পারে না।

আমি সাবধানে নিজেকে লেনের হাত থেকে মুক্ত করে বললাম, আমাদের আর কিছু করার নেই লেন।

লেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, উপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, গ্গাউল! গ্রাউল তুমি কোথায় ? কোথায় ?

आমি চমকে উঠে বললাম, কী করছছ তুমি লেন ?
লেনের মুখে হঠাৎ রক্乛ের ছটা দেখা যায়, তার চোখে জুল জবল করছে, নিঃশ্ষাসের সাথে বুক উপরে উঠছে এবং নামছে মাথায় এলোমেলো চুল, তাকে অপ্রকৃতস্থের মজো দেখাতে থাকে। সে চিৎকার করে বলন, গ্রাউল। তুমি কোথায় ?

बই যে आমি এখানে। মহামতি গ্রাউলের স্বর খুব কাছে কোনো জায়গা থেকে শোনা যায়।

जেন চিৎকার করে বনল, आমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমার সাথে কथা বলতে চাই।

গাউল প্রায় কোমল ম্বরে বলল, पूমি এতক্ষণ এখান কিহার সাথে ছিলে একটিবার একটি কথাও বললে না, এখন ऐঠাৎ করে কী বনতে চাও ?

आমি তোমাকে একান পশ্ন কর্তে চাই ?
की ब्रण्न ?
তার আগে আমি তোমকে দেখতে চাই। শেষবার দেখতে চাই।
বেশ।
সাথে সাথে সড়ণ্ঙর মতো ঘরটির এক কোণায় আমরা মহামতি গাউনকে দেখতে পেলাম, ঈयৎ সবুজ বর্ণে একজন মধ্যবয়ষ্ক মানুষের মাথা। একটু आগে দেখা গ্রাউলের সাথে তার কোন মিল নেই। এই মানুষটির চেহোরা ক্রুর এবং निश्रेর।

লেন ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি গাউউ।

লেন একটা নিঃধ্ধাস নিয়ে বনन, आমি যখন খুব ছোট ছিনাম তখন একবার आকাশের দিকে তাকিয়ে দেথ্থেছিনাম অসংখ্য নক্ষ্র জ্ল জৃল করছে। आমি জানতাম সেই নক্ষ্রের পিছনে রয়েছে আরো নক্জ্র, আরো নীহারিকা। তার পিছনে আরো নক্র, अরো নীशারিকা, তার কোন শেষ নেই। आমার সামনে এই অসীম মহাকাশ যার খরু নেই লেব নেই।
 जার দিকে তাকিয়ে আছে, লেন সেই দৃষ্টি জ্পাঘ করে একটা নিঃ্ধ্যাস নিয়ে বলन, অসীম মহাকাশের ব্যাপারটি আমার ছোট মন্তিষ্ক সহ্য করতে পারল না। आমি ব্যাপারটি চিত্তা করতে পারनাম না। आমার মাथা ঘুরে উঠল, आমি চিৎকার করে आমার মায্যের কাছে ছূটে গেলাম। आমার মা আমাকে বুকে অড়িয়ে বনন, ভয় কি মা আমার! এই তো আমি।

করছি। প্রশ্ন করহি। লেন তীক্শ দৃষ্টিতে গ্যাউলের দিকে তাকিরেে বলল, আমার ছেট মন্তিষ্কটি যথন বিশাল একটি ব্যাপার সয কর্রতে পারহিন না आমি সেখান থেকে বের হয়ে এসেছিলাম আমার মায়ের বুকের মাঝে আশ্রয় নিয়ে। আমি তার কথা چনেছি, তার যুথের কোমল চেহোরা দেথ্থেি, তার দেহের ঘ্রাণ, তার স্পশ্শ অনুভব করেছি। আমার সমন্ত ইন্দ্রিয়- আমার মব্তিষকেে সেই ভয়ংকর চিন্তা থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে-

আউল হাপ ভয়ংকর চিৎকার করে বনন, তুমি কী বলতে চাও ?
লেনের ঢোখ হঠাৎ শ্বাপদের মতো জৃনতে থাকে। সে হিষ্দ্র স্বরে বলল, তোমার চোখ নেই কান নেই। তোমার ঘ্রাণ নেয়ার নাক নেই, স্র্শ্শর অনুযূতি নেই। তোমার রয়েছে ও্ু এক ভয়ংকর মস্তিষ। মানুষের মন্তিক থেকে সেই
 সেই মন্তিক্ষ যদি হঠাৎ লাগামঘড়় ভয়ককর একটা তাবনা এসে হাজির হয় ঢুমি কী কरবে ? की করবে ? কোন ইন্ড্রিয় তোমাকে রুकা করবে ? কোন ইন্দ্রিয় ?

গাউলের চেহারা হঠৎৎ ভয়ংকর হয়ে ওঠঠ। তার সবুজ মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে यায়, মুখ গন্নর থেকে ধারালো দাঁত, লকনকে জিব বের হয়ে আলে। জড়ানো গলার স্বরে সে চিৎকার করে বনল, आসরে না- কোন ভয়ংকর ভাবনা আসবে না, आসबে ना-

আসবে। নিচয়ই आসবে। তাই তুমি মহাকাশযানের সবচেট়ে বুদ্ধিমান মনनুষকে তোমার পাশ এনে হাজির কর্রেছ। यमि কথনো লেই ভয়ংকর ভাবनা এসে হাজির হয় তুমি তোমার আশে পাশে আটকে র্木াথা মন্তিক্ষেন সাহাব্যে निজেকে বौঁচনোর চেষ্যা করবে। তারা হবে তোমার মায়ের চোরা ? ঘ্রাণ ? তার গলার স্বরে $?$ তার স্প্শ !

লেন হঠাৎ হিস্টিরিয়াহ্রন্ঠের মত হাসতে ত্রু করে। তার্র অপ্রকৃত্থ হাসি সুড়ঙের মরো সেই ঘরে প্রতিধ্ধনিত হরেে ফিরে আলে। মহামতি গ্গাউলের চেহারা आরো ভয়ংকর হয়ে উঠে তার মুখাবয়ব বিক্তৃত হতে হতে ঘরেরে ছাদ পর্यন্ত পৌাহ यায়। সেই ভয়ংকর চেহারা থেকে এক অবিশ্ধাস্য আর্রোশ ফুটে बের হতে ওত্রু করে। লেন সেই ভয়ংকর চেহারার দিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, पूমি তেবেছ আমি তোমাকে ভয় পাব? তোমার দানবের চেহারা দেখে आমি আতংকে শিউরে .উঠd ? ना। आমি তোমাকে ভয় পাই ना। এতটুকু ভয় পাই ना ! কারণ आমি জানি তুমি ঢোমার নিজের ভেতরের সেউ ভয়ংকর ভাবনার ভয়ে থ্রথর করে কাঁপত্ থাক। তুমি ভীতু কাপুর্তষ- ঢুমি অসহায় দুর্বল- তুমি তুচ্ছ! ইচ্ছে করলে आমি তোমাকে ঞ্পংস করে দিতে পারি। ধংস করে দিতে পারি-

ना! গাউল इঠাৎ आর্তনাদ করে বলन, ना!
ফ্যা। লেন হিষ্র গলায় বলল, হুা। হাঁ। ফ্যা। आমি তোমাকে এখন সেই প্রশ্নটি কর্রব। বে প্রশ্নটির ভয়ে তুমি থর থর করে কাপছ। বে প্রশ্নটি করলে তুমি आมার চোেের সামনে ধ্রংস হয়ে যাবে অমি তোমাকে সেই প্র্মটি করব। লেন এক মূহর্ত থেমে বড় একটা নিঃপ্ধাস নিয়ে তীব্র ম্বরে বনল, पूমি आমাকে বন, তোমার সেই ভয়ংক্র ভাবনাটি কী ? বল।

গ্রাউলের মুখাবয়ক হঠাৎ এক অবর্রনীয় আতংকে বিকৃত হয়ে যায়। ঢোখের মণি মোলাটট হয়ে आসে, মুথের মাংশপপশী থরথর করে কাপতে থাকে, তার নকনকে জিভ মুখ থেকে বের হয়ে আসে, মুখের কষ থেকে লোল গড়িয়ে পড়়। সেই বিকৃত কাতর ঢেशরায় ভাঙা গনায় বনল, না- না- না- आমি সেটা ভাবতে চাই না- ভাবতে চাই না-

তোমাকে ভাবতে হবে! লেন চিৎকার করে বলন, ভাবতে হরে। ভাবতত হবে।

ना।

গাউল হঠাৎ পুরোপুরি ভেঙে পড়ন। অবর্ণনীয় আতংকে থর থর করে কাপঢে কাঁপতে বলन, রকটা শিঙ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে এ্রটা রাাত্তা। সেই রাত্তা দৃর দিগন্তে গিয্যে এক বিন্দুতে মিলে গেছে। শিতর হাতে একটা ফুলের ঝাঁপি। সেই ঝাঁপিতে সে র্রাঙ্তার পাশে থেকে বুনোফুন তুনতে। সেই ফুল নিয়ে সে জ্ূটে গিয়েছে সামনে আার দিগন্ত তখন আরো দূরে সরে গিয়েছে। শিখটি আবার ফুল তুনেছে ঋাপিতে। আবার ছুটে গিয়েছে সামনে দিগন্ত আরো দূরে সরে গিয়েছে। গাউল

 করছে কিন্থু পারছে না। आবার চেষ্া করছে- তারপর আবার জুটে গেছে সামনে।

 থেকে সব ফুল ঝড়ে গেন নিচে। শিষ্টি লেই ফুল কুড়িয়ে নিতে চেট্টা করঢে কিন্ুু পারছে না। চেষ্ট। করছে- চেষ্যা করছছ- চেষ্ঠা করছছ ! পারছু কিতু পারছু না। ছूটে যাচ্ছে কিন্ুু যেতে পারছছ না। পারহছ না- পারছে না-

গ্রাউলের কথা জড়িয়ে যায়, গোঙালোর মতো শব করতে থাকে সে। চোথের মণি চোখ থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসতে থাকে, ঘোনাটে কালচে বেधনি রংয়ের মতো চেহারা হয়ে आসে তার- নিঃপ্ষাস ফেলতে পারছে না। থর থর করে কাঁপছ়। থর থর্র করে কাঁপতে াঁ|পতে সে অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে! অস্পষ रয়ে आमতে থাকে।

आমি লেনের দিকে তাকানাম, সে নেশাগস্থ মানুষ্রে মতো টলছে, সোজা হযে দাঁড়ান্নের চেষো করহছ, কিন্ু পারছে না। তাল সামলে কোনতাবে দুই পা এগিয়ে
 গিয়ে তাকে জাপটে ধ্রनাম। সাথে সাথে সম অঞ্ধকার্রেকেকে গেল।

आমি লেনকে বুকে চেপে ধরে রেখে ফিস ফিস করে ভাকনাম, লেন, জেপে উঠো। দেখ- ঢুমি গাউলরে ধ্পং্স করে দিয়েছ! দেখ! দেখ!

লেন জেণে উঠন না। আমার বুকে অচেতন হয়ে পড়ে রইই।
$q 6$

## ৯.

মহাকাশযানের বড় করিডোর ধরে মাঝারি ধরনের এক্টা ভাসমান যানে করে আমরা निচू দিত়ে উড়ে यাচ্ছিলাম। কয়দিনের মাঝে আমরাও শীতল घরে গিয়ে ঘুমিয়ে যাব, তার আগে শেষবার মহাকাশযানটা ঘুরে দেখছি। কিছুদিন আগেও অসংখ্য মানুষে পুরো এলাকাটা জনাকীর্ণ ছিল, এখন কেউ নেই। গ্রাউলের হাত থেকে কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়ে সাথে সাথে মহাকাশযানকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে লোভকে পুঁজি করে মানুষকে অমানুষে র্রপান্তরিত করা হয়েছিল সেউ লোভের সামগ্পীকে হঠাৎ করে সবার কাছে সহজলভ্য করে দেয়া रয়েছে। তখন রাতারাতি মহাকাশযানের বিচিত্র জটিল সেই নৃশংস অমানবিক জীবনটি পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে গেছে। মহাকাশচারীদের আবার শীতল ঘরে ফিরে যেতে বলা হয়েছে, কেউ প্রতিবাদ না করে স্বেচ্থায় ফিরে গেছে। মহাকাশযানটিতে आবার সেই ভুতুড়ে নৈঃশব্দ নেমে এসছে। পৃথিবীর কাছাকাছি পৌছানোর পর আবার সবাইকে জাগিয়ে তোলা হবে, প্রাণচাঞ্চল্যে আবার ভরপুর হয়ে উঠবে এই বিশান মহাকাশযান।

পৃথিবী आর পৃথিবীর মানুষ নিয়ে গ্রাউল সবার কাছে মিথ্যে তথ্য দিয়ে आসছিল। পৃথিবীর মানুষ নিজ্েেের মাঝে হানাহানি করছে সেটি সত্যি নয়। হানাহানি করার্র জন্যে পৃথিবীতে এখন কোনো মানুষ নেই। মানুষের স্বেচ্ছচারিতায় সমत্ত পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল, প্রায় দুই হাজার বছর আগে শেষ মানুষটি পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিয়েছে। এই দুই হাজার বছর প্রকৃতি নিজের হাতে পৃথিবীকে আবার মানুষের বাসের যোগ্য করে গড় তুলেছে। আবার সেখানে নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর সবুজ বনারণ্য গড়ে উঠেছে। আমরা সেখানে গিয়ে आবার নূতন করে মানব জীবন তরুু কর্ন।

পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনক্ক ভাবে বাইরে তাক্রিয়েছিলাম, লেন এসে आমার কাঁধে হাত রাখল। আমি তার দিকে ঘুরে তাকালাম, তার ঝকঝকে থাপ ধ্বালা চেহারা দেখে আবার আমার বুকের ভেতর এক ধরণের বেদনা বোধ হতে থাকে। লেন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, की দেখছ ?

ना। किছ্ন ना।
আমার এখনো বিশ্ষাস হচ্ছে না আমরা বেঁচে আছি।
আমি হেসে বললাম, আসলে আমরা বেঁচে নেই। এই পুরো ব্যাপারটা আসলে মহামতি গ্রাউলের অত্যাশ্বর্य মস্তিক্ষের একটা স্বপ্ন দৃশ্য। একুনি তার ঘুম ভেকে যাবে তখন-

লেন আমার দিকে কর্রুণ চোথে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, দোহাই তোমার। গ্রাউলের কথা বল না।

সে কেমন আছে তনবে না ?

ना, ঔনতে চাই না।
বদ্ধ উন্মাদ হর়ে লেছে। পুরোপুরি উন্মাদ-
লেন কাতর গলায় বলল,আমি খৈতে চাই না।
आমি লেनকে নিজ্জের কাছে টেনে এনে বनल্গাম, কেন ওনতে চাও না? को আশর্য শক্তিতে তুমি তাকে পরাস্ত করে পুরো মহাকাশযান আর তার হাজার হাজার মহাকাশচারীকে রঙ্ষা করেছ সেটা তনবে না ?

না। आমি তनব না। आমি সব কিছ্ন ভুলে যেতে চাই।
ঠিক তখন পিছনে কিছ্ন একটা ভেঙে পড়ার শব্ম হল এবং সাথে সাথে একাধিক শিখর উল্মাস ধ্বনি শোনা গেল। লেনের যুথে অধৈর্থের একটা ছায়া পড়ে, সে কাতর গলায় বলল, ঐ দেখ আবার ত্বু করল ওরা! কী করি ওদের নিয়ে বল তো ?

आমি হেসে বলनাম, মানুষের এক সাথে একটি করে সন্তান থাকার কথা। সেই একটি সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে বাবা মায়ের কালো ঘাম ছুটে যায়। তোমার সন্তান হচ্ছে আটটি। এই সমস্যার কোন সমাধান নেই লেন। এরা আগে कथा জানত না তथन তবু সামলে দেয়া যেত। এখन ওরা কथা শিখেছে ওদেরকে আর কোনভাবে সামলে नেয়া যাবে না। তুমি কিছুদিনে পাগল হয়ে যাবে লেন!

आমি এ্রকা কেন? তুমিও পাগল হয়ে যাবে।
ইঁযা। আমিও মনে হয় পাগল হয়ে যাব-
আমার কথা শেষ হবার আগেই শিতশ্লি হুটোপুটি করতে করতে আমাদের কাছে হাজির হল। जারা কয়েকজন মিলে একজনকে নিচে ফেলে দেবার চেষ্া করছে, যারা ফেলছে এবং যাকে ফেলছে সবারই একধরনের বিচিত্র উল্নাস হচ্ছে বলে মনে হয়। লেন বৃথাই তাদের শান্ত করার চেষ্টা করততে করতে বলল, কী रচ्ছে ? को रफ्ছ ওथानে?

খেলছি।
की चেनছ ?
থেলছি আমরা পৃ’তে গিক্যেছি।
প夕 ?
श्या। পৃ মাनে পৃথিবী!
आমি সাবধানে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। এই শিখরা আমাদের জন্যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে। ভালবাসাময় আনন্দের একটা পৃথিবী।

नতুन পৃ।

## *


[^0]:    আমরা যখন সপ্তম স্তর থেকে বাইরে মহাকাশের নিকষ কালো অহ্ধকার

